**016 Archief H.J. Emous, 1896-1935**

Hendrik Jan Emous (Amsterdam 10.5.1848 -1.2.1933 Amsterdam) was 1880-1913 (hoof)onderwijzer van een christelijke school te Amsterdam en daarnaast secretaris van het Fonds voor het Hollands onderwijs in Zuid-Afrika vanaf 1890, lid van het Bestuur van het Chr. Nationaal Boeren Comité 1899-1910 en van het Hoofdbestuur NZAV. Hij was redacteur van het Christelijk Schoolblad, waarin hij veel aandacht schonk aan de Nederlandse onderwijzers in Zuid-Afrika.

Gegevens over veel mensen die contact hadden met H.J. Emous zijn ook te vinden in de archieven van dr. N. Mansvelt, Fonds voor het Hollands Onderwijs in Zuid-Afrika, Het Oorlogsfonds van de NZAV en de Zuid-Afrikaansche Voorschotkas

Het Archief H.J. Emous is gedeeltelijk digitaal bereikbaar, zie ook de Beeldbank. Een deel van Het Archief Emous zijn op microfilm aanwezig in het National Archives, Pretoria, Wypkema-versameling.

Literatuur: *Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboe*k (Kaapstadf 1977) III. 273; J. Ploeger, *Onderwys en onderwysbeleid onder S.J. du Toit en N. Mansvelt* (1952); P.H. Zietsman, *Die taal is gans die volk* (Pretoria1992). Gebaseerd op Archief H.J. Emous verschenen in *Spectrum Zuid-Afrika* artikelen van dr. G.J. Schutte:

Ragama III, Ceylon (april 1922)

Hollandse onderwijzeressen naar Transvaal (nov. 2022, december 2023) [A.E. Adriani, M.G. Derwig-Honings, C.S. (Lub-)Roodhuyzen, T. Osnabrugge, M.E. van Pommeren, CA. Postema]

De moeizame start van een emigratie: Jan Coenen (september 2023)

Strijder met lichtbeelden. België Boergezind (oktober 2023) [H.J. Louw, C. Plokhooy]

Hollandse onderwijzers naar Transvaal (november 2023) [P.N. de Bruyn, H. Brummelkamp]

Onderwijzer in Transvaal: een eerste kennismaking (2023) [P.B . de Bruyn, A. van Dam, J.J. Floor, J. de Graaff, H. Meester, H. Oost, A.W. Rakers]

Onderwijzers in de Transvaalse oorlog (februari 2024) [Sietse Boerma, Cornelia Moerdijk, G.J. Boegman]

Het Hollands Hospitaal in Pretoria (maart 2024) – mevr. R.M.E. (Sem-)Knuttel, mevr. D.J.B. Obenhuijzen]

W.J.C. Poën, Weesjongen in Dordrecht, RK missionaris aan de Kaap, NGK zendeling, schoolmeester … predikant Potchefstroom [mei 2024]

Van Hilversum naar Rooikransen verder. Hermanus Brummelkmap, onderwijzer in zuidelijk Afrika, Tussen BVecht en Eem 42,2 (2024) 76-85

**1.1 Ontvangen correspondentie**

**Inv. nr 1 Bij H.J. Emous Ingekomen brieven, A**

Alberding, P., Amsterdam 12.8.1910

Albers, H.C.M. Amsterdam 8.10.1902 Pro-Boer reclame

All Deutscher Verband, Osciser [?], Berlin 17.1.1903 stuurt brieven van Janke (Oost-Afrika) en kommandant Piet Stenekamp [brieven niet aanwezig]

Amsterdam, Gemeentebestuur aan J.W. Leonhard, G. Kappenburg Pz en H.J. Emous 28.9.1901 over leerschool voor meisjes

Asevelli, Evelyn degli Genêve, 4.9.1906 i.z. miss Hobhouse

Asper, H.D.J., 4.7.1928 onderwijzer Langberg, stuurt tweede aflossing ad 20 Pond

[ANV Perskantoor] Telegram H.J. Kiewiet de Jonge, Dordrecht, 4.11.1899: kom svp. naar Dordrecht

[ANV Perskantoor] Frederik Rompel, Dordrecht, 15.8.1901 nieuwsverspreiding over kamp bij Johannesburg; idem, 16.8.1901 over nieuwsverspreiding

[ANV Perskantoor] Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Dordrecht, 23.10.1902 [J.) van Bruggen was in Dordrecht

**Inv. nr 2 Ingekomen brieven, B**

[Nederlandse Postzegel 3 ½ cent, ongestempeld]

Kaartje van J. Baisse, Red. v.d. Redactie. 22.12.?

Bakker, H., Box 68 Kroonstad O.R.C. [onvolledig]

Bart, M.J., lid Commissie voor Transvaal avond te Wilnis, ?.3.1901; heren Liebenberg en Potgieter verschenen niet om te spreken, hoewel contact tevoren; collectie geld voor krijgsgevangenen aan Van der Walt meegegeven.

Batje [?], Aan de Red. v.d. Volkscourant. Appingedam. Geachte Redacteur [waarom zo tegen Lohman?]. Met: concept brief aan redactie *Volkscourant voor Appingedam.*

Beelaerts van Blokland, C., 62 Koninginnegracht [Den Haag] 5.4.1904: contra advertenties van Visser [H. Visscher] die maar onderwijzers laat komen – maar twee meisjes die daarop komen geeft hij geen werk! Over een huwelijksadvertentie.

Beets, Nicolaas, Utrecht, 21.10.1901 (gedicteerd): kan gezien leeftijd niet voldoen aan Uw verzoek.

Blanckenberg, A., Pietermaritzburg 19.5.1903.

J.R. von Blanckenberg – Instructs Dutch English, French and German [Visitekaartje].

Bleby, Miss A.S., Amsterdam n.d. (Engelstalig) vraagt advies over een sollicitante; Aug. 15, 1899: vraagt info over miss Hoogvliet, sollicitatie als onderwijzeres; idem, n.d., dank voor informatie over Hoogvliet ; idem, Penarth Glam, 13.9.1899 maakt trip [met haar zus] door Europa, zoekt nog leraressen, ondanks de politieke situatie; idem, Dec. 13, 1899: weer over lerares modern talen voor *Girl’s High School Rondebosch, Cape Colony; de vorige lerares, Mej. Mulert van de Leemcule wil gaan, maar Board wil haar niet, bang voor een volgende gezondheids-breakdown.*

Boelsma, S.H., Amsterdam 13.2.1903: niet geslaagd voor hulpacte onderwijs, weer letterzetter-corrector bij stoomdrukkerij De Fakkel, uitgever van *Amst. Courant* – vraagt aanbeveling bij sollicitatie bij de Landsdrukkerij.

Boersma, O., Kampen 17.2.1902 over zijn broer op Trichinopoly en diens vrouw, F. Boersma-Riethagen, eerder op Merebank-kamp maar nu op Howick: moeite van communicatie en gedrag van Engelsen.

Botha, Louis, Pretoria 1.6.1904: n.a.v. vraag van 8.4.1904: generaal A.J. van Zyl heeft geen machtiging om te collecteren in Europa voor Generale Boeren Hulpfonds; was nooit generaal van Prieska. Met brief van mw. J Noothout, Christiana 25.5.1904 aan generaal L. Botha: haar man is met genl. Van Zyl in Nederland, is er met een verpleegster vandoor; zij vraagt hulp, heeft drie kinderen 12, 5 jaren en zeven maanden.

Botha, L. Pretoria 7.8.1904 – over Europese gelden voor CNO, Boeren Generale Hulpfonds, Vrijstaat, secretaris daar is ds. de Bruyn, Brandfort.

J. Brill, rector Grey College Bloemfontein, den Haag 16.6.1906: is met verlof in Nederland, zoekt een onderwijzeres voor de Meisjesschool in Bloemfontein, over eisen etc., heeft inspecteur Fabius hulp gevraagd; mej. Kuipers.

J. Brill, Den Haag 30..6.1906: over Meisjesschool Bloemfontein, stelt mej. Sybrandi voor..

J. Brill, ’s-Gravenhage 5.7.1906: had bezoek van mej. Postma, goed voor de functie Meisjessschool.

E.J. Bourke, The Bourke Trust and Estate Co Ltd, Pretoria, 19.9.1904: Mevr. Broeksma gaat van Nederland naar Zuid-Afrika, over trustgelden voor haar kinderen.

?, Den Haag, 20 Regentesselaan, 2.10.1902 over Bourke en gegevens die bij Emous blijven.

[wed. Broeksma] den Haag, 2.10.1903: laat geld bij U, heeft Bourke geschreven.

J. Brandt-van Warmelo, Pastorie Pietersburg, 18.12.1906 aan [M.E.] De Wildt: over 10 Pond, overgemaakt uit Holland voor actie huisnijverheid, geld is hard nodig. Zal dhr [G.] Kalff schrijven en bedanken.

Brugge, D.A. van, Pretoria 25.4.1903 [onvolledig].

H. Bijkerk, Oudebildtzijl 18.2.1898 aanvaardt benoeming hoofd van Chr. School te IJmuiden.

H. Bijleveld, Amsterdam 12.6.1903 i.z. mej. Van Leent; met bijlage; adviezen over het verschaffen van een lening aan mej. Van Leent, 12 en 13.6.1903.

Adrianus van Zwieten de Blom, Standerton. Pretoria 13.7.1917 Wintervakantie: De Taalkwestie.

**Inv. nr 3 Ingekomen brieven, C**

Canneman,A., Amsterdam 7/7.1899 vraagt huurschuld voor Rozengracht 212.

Cappelle, dr. H. van, Leraar Rijkslandbouwschool Wageningen.

Coetzee, O.J., Belfast 17.8.1904 reactie op art. in *Voor de Boeren.*

Cohen Stuart, mr. E.A., Alkmaar 4.7.1901 i.z. J. van Drongelen,

F. Coutts and Son, London 8.9.1909 i.z. miss Moora, Nijmegen.

**Inv. nr 4 Ingekomen brieven, D**

Daamen, D.A., Rotterdam 8.5.191 vraagt illustraties voor Penning, *Oorlog in ZA*. Noemt A.D.R. Bisschop te Pretoria; G. van Wageningen, H. van Dillen e.a.

Debus, Louis, London 3.1.1900 [in het Nederlands] ; idem, High Gate, London 23.3.1903 in het Engels).

Dekkers, G.J., Rotterdam, 7.3.1902: over zoon op Bermuda, via mej. Groeneveld te Rotterdam.

Delzen, A. van, Nieuwendijk bij Gorcum, 13.1,1902 inzake van Liebenberg en Steenekamp.

Dorp, J. van, Hoofdagent Verzekering Bank De Nederlanden, Amsterdam.

? vraagt adres heer Dijkerman, beambte NZASM, ik leerde hem f 3000 waarmee hij koeien kocht.

Drimmelen, [J.] van, theol stud., Utrecht 15.9.1903 over P. van Drimmelen. J. van Drimmelen was 4 jaar onderwijzer in ZA.

**Inv. nr 5 Ingekomen brieven, E**

Ende, F.A. van den, Rotterdam 20.1.1902 doorgestuurd aan Mr. K. Zwaardemaker.

Elema, M.F. p/a Van Buuren’s Hotel, Hoogstraat, Oudtshoorn, Suid-Afrika, 1.8.1925 : onderwijzer in opleiding.

Emous, Belle, Pretoria 20.7.1901 [dochter].

Engelenburg, F.V., a.b. RMS Dunvegan Castle, Kaapstad 27.1. 1903.

E…., poststempel 20.5.1898.

**Inv. nr 6 In gekomen brieven, F**

Fabius, J.C., Utrecht 24.4.1897 ; idem, Delft 12.10.1901.

Fischer Tienenfeld- van der Wal, mevr. S. von, Wiesbaden 7.5.[1902] ; idem, Wiesbaden 18.6.1902 : vraagt Engels gedicht verzenden.

Finkerte [?], Schiedam 14.2.1902.

Fonds tbv het Hollands Onderwijs – vergaderingstukken; verzoek kwestie met H.J. Bijleveld op te lossen.

Fontaine-Dijkman, H. la, directrice Pension Bellevue, Amsterdam 6.12.1901 over broer H. Dijkman, krijgsgevangene; dhr. Hesse adviseert een pakje naar de broer via U te verzenden.

**Inv. nr 7 Ingekomen brieven, G**

Gent, P. van, Hilversum, 28.10.1902 hulp gevraagd voor de Kaapse commandanten Botha, Neser, Muller en O.T. de Villiers.

Goldsteen, B., Haarlem 10.2.1902.

Goor, Ds. G. van, Bunschoten, 4.12.1901.

Gorkum, E.J. van, Den Haag 20.6.1902: over Pretoria.

Gray, Major George Douglas, South African Constabulary, Bloemfontein, Amsterdam 29.7.1907 : afscheid, gaat naar Z. Afrika.

Groeneweg, J., Beilen, 24.10.1901.

Groot, Johs. de, Buiksloot, 9.2.1903: over G. Meijer.

**Inv. nr 8 Ingekomen brieven, H**

H., H., London 31.10.1902.

Haenfft, J.A., Amsterdam 9.2.1902; nav. G.C. Kotting (postzegelhandelaar) die vraagt in *Handelsblad* vraagt om postzegels tbv de Boeren – is dat betrouwbaar? [antwoord: stuur postzegel maar naar Emous].

Harn, J. van, Krabbendijke 6.11.1902: was onderwijzer Zuid-Afrika, in moeilijke situatie; steunverlening.

Heerbu…., C., Utrecht 26.1.1902 over dominantie gereformeerden over hervormden in Ver. Chr. O.

Heide, C.B. van der, Scheveningen, lid Rode Kruis van Genêve, 1.10.1902, was administrateur Rode Kruis ZAR; vraagt steun.

Hertzog, J.B.M., Bloemfontein 18.5.1905 over generaal Kritzinger.

Heslinga, P.J., Hartebeestspruit [stempel Lijdenburg 26 sept.1902]. [onvolledig]

He[r]stal, J., Amsterdam 10.5.1907.

Heijtmayer, H.J.J., Pretoria 11.10.1903: onderwijzer, gaat naar Doornrug, distr. Middelburg dankzij F.H. Olland (geen CNO-school).

Hinze, J.H. [?], Amsterdam 6.6.1910.

Hoefer, F.A., Hattem 13.1.1905.

Holland Zuid-Afrika Lijn, Rotterdam 2.3.1921: uitnodiging om de reis van s.s. Bloemfontein tot Hoek van Holland mee te maken.

Honig Elz, A., Amsterdam 10.1.1902: vraagt gesprek op verzoek van J.H. Janson (ziek).

Honig Hz, H,, Kaapstad 22.7.1907; idem, Kaapstad, 12.8.1908 die ou Kaap is ’n banja lekker plek. Handelt, geef privéles; ’t gaat tamelijk goed met het Hollands. Over [C.J.] Van Rijn; idem, Kaapstad 15.6.1909 – bestelde etymologie-woordenboek van Vercoullie, is er boek over leven van Nicolaas Beets?, graag gegevens over Beets en Stellenbosch ; idem, 16.2.1909 ; idem, Kaapstad, 15.1.1911; Krantenknipsel: In Memoriam Hendrik Honig, *De Zuidafrikaan* 4.5.1911.

Hooft, S.C., 2.1.1905.

Hoogerheiden, J., Nieuwendijk, 10.7.1909: over arme en niet-goede C., leerling op Normaalschool van Emous.

Hoogenhout, ds. N.M. en mev., Pretoria. 18.12. [191?]: nieuwjaarswens met foto Church square Pretoria ; idem, Hoogenhout, Ds. en Mevr. [visitekaartje]:Met beste wensen voor 1918.

Hoogstraten, C.J.G., Johannesburg 24.2.1903: Zaken gaan goed, geassocieerd met zijn zwager S.J. Notten (zoon van ds. J.W.A. Notten uit Velp). Over weeshuis van ds. A.P. Kriel, CNO-scholen, etc.

Hoogstraten, Chris, Johannesburg 17.6.1903, op briefpapier van Hoogstraten Brothers, Johannesburg: boeken voor school, en twee kisten van ANV zijn ontvangen – de heren Meester, Visscher; onderwijszaken.

Hoorn, mevr. van den, Domburg 12.1.1902: zend brief [niet aanwezig] van mej. Lampe, 4.1. bij Vlissingen gearriveerd met 2 kinderen.

Hooy [Hovy?], Js., Stuttgart 3.8.1901.

Huizing, A., onged.: Dank voor steun familie in Transvaal; inclusief f 25 van Ds. [J.Th. ?] De Visser.

**Inv. nr 9 Ingekomen brieven, J**

[Janson] Krüger, Georg, Düren, 21.3.1901 aan Willem van Ryn, Amsterdam– M. Herrn Redakteur Weber u.a. veransteltete ich am 10.Marz in Stadtparksaale eine sogenannte Burenversammlung, in der die beiden Buren Janson and Du Plessis Vortráge über den Krieg in Süd-Afrika spraken. Kent U de ‘Vereeniging’ en ‘Centraal Propaganda’; Janson gaf als zijn adres Rosengracht.

[Janson] Abschrift (Original gedruckt!) An die königl. Polizeibehörde in Düren. Es wird gewarnt gegenden sogenannten Buren-Kommandanten Janson und andere Hochstapler, besonders die sogenannte “Vereniging tot handhaving van het Holl. Afrik, element in Zuid-Afrika’. Amsterdam, März 1901 C. Meijers van Pittius stempel Central Propaganda en hulpcomité te Amsterdam. Met potlood toegevoegd: Janson en du Plessis

Janson Jr, VR ZAR, Voorz. v/d N.V. handhaving v/h Holl. Afr. element in Z.Afrika, Amsterdam, 16.3.1901 aan H.J. Emous : tegen het stuk van Emous in *Alg.Handelsblad* 15.3. tegen de bende van de Rozengracht [14, Amsterdam], het bestuur van de Vereniging tot versterken etc. nl. Janson, Duplessis en Theron – Op en op wat wijze door deze Vereniging geld voor ZA … mij niet bekend – Jansen verdedigt zich uitvoerig (6 blz.).

*Zie voor J.J. Theron en G.C. du Plessis: G.J. Schutte, ´Een tehuis voor ontsnapte Boerenstrijders, Weesp´, Tussen Vecht en Eem 41,1 (2023) 3-13.*

Janson Jr, Amsterdam 21.11.1901 - ontving P.J. Schutte; idem: 28.11.1901 – melding van aankomst van mijn schoonzuster en twee kinderen; over Flipse en zijn teruggekomen dochter; Amsterdam 17.3.1902 – verwijst naar zwager A. Honig, vraagt gesprek.

D. Joubert, zendeling Wynberg, 2.9.1907 – heeft van een goede vriend, de Heer Verwoerd, gehoord van een studiefonds – zijn zoon D. Joubert, Edinburgh, Scotland wil medicijnen studeren, vraagt steun.

Joubert, W.A., Stellenbosch 1911.

Jurriaanse, dr. A., Ermelo [Transvaal] 18.7.1905.[7 blz.]

**Inv. nr 10 Ingekomen brieven, K**

Kaldenberg, J., Oudtshoorn, ongedateerd, stuurt twee bijdragen voor maandblad *Zuid-Afrika*, ‘Luisterend naar mnr Siebring’ en ‘Kijkjes uit het verleden’ (1928?)

Karst, J. Geo. van der, Plumstead 13.4.1903.

Kloppers, P.J., Arnhem, 26.9.1900.

Knuttel, mevr. R.M.E., Pretoria 13.3.1904.

Kok, J.Th., voorzitter.

Kollewijn, R.A., Amsterdam, 23.4.1902 ; 5.1.1907: tegen kerk en godsdienst in onze [spellings-] vereniging.

Kostens, H., Evangelist, Godsdienstonderwijzer te Lutten adres De Krim, 9.10.1900, aan Mr. M.J. van Lennep – vraagt financiële hulp voor de evangelisatie in Schuinesloot, tot dan toe door hem gedragen en gediend (minstens f 2000).

Kretschmar [van Veen], [J.A.] van, Amsterdam 22.7.1902.

Kreyenbroek, J.G., Pretoria, 24.7.1898.

Kroen [?], Drachten 19.6.1905 i.z. S.J. van Wijck, Heidelberg en bijlage.

Vink, K. en J. Kroes, Scheveningen, ?.10.1906 – bezwaar tegen vergadering Hoofdbestuur op zondag.

Krüger, P.G.W., Kampen, dec. 1902 [beantw.23.12.1902].

Kuijper, S.J., Amsterdam 10.2.1903: vraagt vrij voor dochter op school voor doktersbezoek in den Bilt.

**Inv. nr 11 Ingekomen brieven, L**

Lee, Arthur Dudley, 3.4.1901 to the Editor van *Words of Life.*

Lennep, Frank K. van, secretaris Hoofd-Commissie van ingezetenen voor de Feestelijke Ontvangst van H.K. de Koningin binnen Amsterdam in 1898, Amsterdam 7.12.1897 ; idem, Hoofd-Commissie van Ingezetenen voor de Feestelijke Ontvangst van H.M. de Koningin en Z.H. Hertog van Mecklenburg Schwerin, Amsterdam 28.11.1900 ; idem, [Amsterdam] 18.6.1909.

Lestrade, G.B., Amsterdam 29.1.1902.

Limburg Styrum, Mr. J.P.A. Graaf van, Lid der Staten van Gelderland, Villa Dottie, Oosterbeek [visitekaartje].

Lindeboom, Leo C., Export Dept. Joseph Tetley & Co, London 29.9.1910 : schrappen adressen van G.J. Kanaar en Q.R. Kara; nieuw adres A.C Reidt, London.

Linthout, W.D., Nijverdalsche zendingsvereeniging, Nijverdal 14.1.1902.

Lion von Lipskowskvij, Amstel Hotel Amsterdam Juli 1901 [Duits] over pleegkind Folij Skibicki, zoon von Fieodor, Russissche soldaat die op terrugreis uit het Oosten vier Boeren heeft geholpen bij ontsnapping uit een Engels schip, svp foto’s van hen sturen aan Gouvernement Kieff. In Pjatigory, Post Station Jerijeff.

Brief gezonden door administratie Amstel Hotel, 9.8.1901, met f 25, op verzoek de Heer de Lipkowski, die een tijd in het Hotel verbleef; is beschikbaar voor reactie en doorzenden.

Lobry van Troostenburg-de Bruijn, G., Drenthe, Eelde 23.11.1901; idem, ongedateerd, over Jac. H. Serfontein, Trompsburg.

L[uden van] M[oersbergen], Mej., Velsen, 7.10.1902 ; idem, Doorn 14.10.1902.

**Inv.nr 12 Ingekomen brieven, M**

Mansvelt, N., Utrecht, 20.5.1901: bericht over stand van zaken van de onderwijzers/onderwijzeressenessen:

S. Boersma krijgsgevangen; Mej. C.A. Doyen terug in Ned.; F.M. Engers – nooit aanvaard door het Dept.; G.E. de Haan terug in Ned.; S.W. Hiemstra, teruggekeerd; Mevr. Lamaison – teruggekeerd.

Mej. D.C.L Smeenk, gehuwd, in Pretoria; Mej. G. Susan, getrouwd met Groen, in Scheveningen; Mej. J.M. Susan zou aan typhus zijn overleden; Harinck van der Wal onderwijzer, mejuffr. Jonger, gehuwd met Heslinga, vermoedelijk overleden. Mevr. de wed. C.G. de Jonge, verblijft in een boarding house voor Engelse officieren, uitkering te gering; Kooyker gesneuveld.

Meeth, A., Durban 14.9.1901: was onderwijzer, 1894 in Transvaal, eerst Johannesburg, februari 1899 in Pelgrimsrust, op kommando, krijgsgevangen, op parool in Durban.

Meeth, ds. L., Dwingelo, 13.3.1901 over een concert.

Meeuwenberg, A., Breskens 15.8.1901 – postwissel f 1 van NN en f 1 van Mej.v. d. Sander-Monjé, voor de Vrouwenkampen. W. Luteyn wil abonnement op *Voor de Boeren!*

Mendel, Prof. dr., directeur International Institute, Lee, London S.E. *L’Anglais en 3 mois*. - is beschikbaar Hotel Central Brussel 3 oktober.

Middelberg, G.A.A., Baarn 5.8.1900.

Minnaert, G.D., Gent 18.10.1902 stimuleert steun ‘De Weezen in Zuid-Afrika’; stelt exx. van zijn lesboek *Blikken in het Rijk der Natuur* beschikbaar.

Merck, E., Darmstadt, 2.1.1902 aan De Vries & Co, Amsterdam: over 28.XII.1899 geleverde goederen; mogen teruggestuurd worden. Met: Packungsliste van ChemiKalien etc. Nota van De Vries en Co aan H.J. Emous, 1.2.1904 Nota voor vracht en onkosten voor goederen naar Darmstadt.

Meijer, N., Witbank Tvl, 10.4.1903 emigrant, reisde per ‘Kurfurst’ – slechte behandeling, arr. 28 januari Kaapstad; lang aan de Kaap gebleven, Engels onderdaan geworden, wachten op permit, geen geld meer, van mw. Koopmans-de Wet 10 pond gekregen, nu ploegbaas bij het spoor; wacht nu op vrouw en kinderen.

Molen, J. van der, Baflo 14.11.1901 – stuurt f 60 van J. Boersma te Rasquert tbv. kinderen van S. Wiechers (Harm Joh., Jakobus Lukas Martinus en Sybrand Gerhardus). In oktober in kamp Johannesburg onder hoede van grootmoeder J.L.M. van der Merwe-Jaarsveld, nu naar Natal.

Mondriaan, P.C., Winterswijk 9.5.1898 – over onderwijzers, o.a. Wissenburgh, R.E. de Haan, P. Kat e.a.

?. Den Haag 23.7.1903 – bericht van Bourke Trust over mevr. wed. Broeksma.

Ansichtkarte Vom Julfest Innsbrück 19.12.1900 – diverse handtekeningen.

**Inv. nr 13 Ingekomen brieven, N**

Naamen van Eemnes, A., Zwolle 8.7.1899 – stuurt drie brieven van onderwijzers aan ‘Collega [Emous]: doe mee met zanghulde door de schoolkinderen wanneer Koningin de stad bezoek, geef dit aan Staatsraad Moltzer door. Wil abonnement blad.

Nannings Jr, Petrus Albertus en Margaretha Bezuidenhout, Cagonda 5 .9.1907 Getrouwd: [enveloppe: Hollanda via Lisboa] ; idem, P.A. Nannings en echtgenote, Capalla, [Port.Z.W](file:///C:\Port.ZW). Afrika, Angola, 1.1.1908 – nieuwjaarswens.

Nederlandsch Schoolmuseum. Diploma voor H.J. Emous voor bijdrage lidmaatschap 1898.

Nederlandsche Vereeniging te Pretoria, Pretoria 4.8.1908: over onderwijzerskwestie; ook G. Besselaar zal een verontschuldiging sturen.

Neethling, E., Geneva, 4.9.1902.

Niekerk, Gerhardus J. van, Dept. Onderwijs Pretoria, Blikwater sept. 1899, stempel ontvangen dept. Pretoria 25.9.1899 – stuurt 9 pence voor Volksliederen.

Niekerk, Helena van, Boven Vallei, Wellington, 24.4.1911 – haar zus op Normaalschool Bloemfontein gaat naar Nederland, probeert zich door laten vervangen door mij.

Notten-Gunning, mevr. A., Arnhem 22.7.1902 – haar man om longen naar Davos; over een steun voor mrs. B.

Uit de Bogaard, Zwolle, 6.2.1903: heb enkele kisten boeken, kan ik die naar U sturen?

[Koninginnedag] J.G. Nijk. J.H. Emous, P. van Soeren, Amsterdam 9.7.1909 aan geachte ….

**Inv. nr 14 Ingekomen brieven, O**

Oldenziel, J.R., Osnabrück 30.1.1902: De politie is lastig want er zijn verschillende lui hier te lande die lezingen gegeven, die nooit een voet in Afrika gezet hebben. Stuur svp een Officieel Schrijven, dat Oldenziel en W. Blok wel in Zuid-Afrika waren en betrekking hebben met de Hoofdcomité voor de Vrouwenkampen.

Ons Huis, buurt YY, Amsterdam juli 1900: uitnodiging om lezing met lichtbeelden te verzorgen.

Op ’t Hof, J., Brigadier der Rijksveldwacht Nijkerk, Veluwe, Nijkerk, 7.4.1902 – over zoon A. Op ’t Hof, krijgsgevangen; dhr Brummelkamp te Balmoral is niet meer in Lijdenburg Kommando maar bij Jack Hindon. Limpers in kommando Mapochsland; Bouke Dijkstra bij zijn oude baas van der Merwe, Barnhoorn en Offringa bij Lukas Grobler (Taks). Familie Ligthelm weer in eigen huis; hij was gevangen, nu op parool in Pretoria.

Otto, Gabriel J., secr. Afrikaans-Hollandse Taalvereniging. Pretoria 3.8.1903 – bekendstelling van de vereniging; vraagt info over onderwijzers en voorschotten ; idem, 26.12.1903. Met citaat uit *Ons Land* van 12.11.1904 Luit-Gouverneur over onderwijs ; idem, 9.10.1908.

Otto, G.P., Korannafontein, nabij Klerksdorp, 24.9.1903 aan J. Lugtenberg, Nederland. Biedt functie onderwijzer op de school aan.

Ozinga, D., NH predikant, Pernis, 12.2.1902 vraagt om een spreker op een bijeenkomst.

**Inv.nr 15 Ingekomen brieven, P**

Pellekaan Jz., Corn., Chr. Zangvereniging ‘Looft de Heer’, Sleeuwijk 23.10.1901 i.z. Transvalers Kloppers en De Bree.

Pluister, K.L., Middelstum, x.2.1903 : wil naar ZA emigreren; postzegel voor antwoord met info emigratiepapieren.

Poel, A.A. van der. Naaldwijk, ong. (beantw.27.1.1902: ontving bericht uit Silvolde van Steenekamp en Liebenberg, komen woensdag hier spreken.

Pos, W.A.V., Howick, 23 maart 1902 – vrouw met kinderen, armoede, in tenten [in een kamp?].

Postma, F., Pretoria 29.6.1908: verdedigt zich tegen klachten over hem (pro-Engels in de oorlogsjaren) en waarschuwt Emous, hem niet oneerlijk te behandelen – anders zal hij vragen in Volksraad tegen Emous laten stellen.

[*Op briefpapier van The Pretoria Billposting Co., Advertising Experts. Pretoria. Hess & Co (J.P. Hess en F. Postma) ; Ferdinand Postma, geboren Biggekerke 19.1.1873, klerk Amsterdam 1893, naar Zuid-Afrika, trouwde 27.9.1895, x Anna Geertruida Gravestein 1896*].

Postma v.d.m., W., Bethulie 20.1.1904 : aan mr. F.K. van Lennep, geschreven op aanbeveling van H. Doeff, V. Courant, en Commdt. P. Steenekamp, om hulp voor CNO-onderwijs.

*Predikantenbeurtenblad*: advertentie Inschrijving en plaatsing nieuwe leerlingen voor de school NZ Voorburgwal 328; Lindengracht 85 en Rapenburg 47. Schoolgeld, minstens f 15 p.j., afh. van de omvang van het onderwijs korting verder kind. Vereeniging opgericht 1845. Voorzitter Jhr mr F.K. van Lennep, secr. Jhr. mr. L. van Bevervoorden tot Oldemeule.

Pronk, J., Medemblik, 28.6.1909 onderwijzer; persoonlijke geschiedenis.

**Inv. nr. 16 Ingekomen brieven, Q**

Quarles van Ufford, W.P., Roermond, 28.12.1901.

**Inv. Nr 17 Ingekomen brieven, R**

Raman, mej. Adr. W., Geref. kerk Schoondijke, ongedateerd: over verzenden pakje medicijnen aan broer P.A. Raman, hoofd school Volksrust, nu met zijn gezin in een kamp; schrijfster was 3 jaar onderwijzeres in ZA.

Reinink, Dr. H., Pretoria 5.12.1903: lange brief over achtergronden overgang Gymnasium aan Eendrachtschool etc. Notitie erop: Spoedig svp afdruk – ’t Wordt ingevoegd in het stuk het V.O. in Z.A.

Richard, S.J., Amsterdam, 30.1.1912.

Riemens, J.R.V. , Capetown, 24.5.1903 i.z. Schulz; Stafleu.

Roëll, W. [stempel 18.7.1904] goedkeuring reiskosten voor P.

Rooijen, H.H. van, Bloemfontein 4.11.1905 ; kwam 8 dagen geleden hier; school heeft 80 leerlingen, in Geref. school; Ds. W. Postma en Johs. Visscher, Editeur van *De Vriend des Volks* de ziel is van de geheele beweging – vroeg geld van Steyns Komite, niet gekregen, het geld besteden voor een Meisjesschool en een opleiding van onderwijzeressen. ‘M.i. een zeer onprakties plan’ ; idem, Bloemfontein 8.4.1907 – geboorte van dochter.

Roozen, W.M., Middelburg, 7.12.1901 vraagt hul bij verzenden van geld aan A.G. Kleynhans, vroeger landdrost MWStroom, via Consul Generaal Pretoria.

Rosendahl, S.C.M., 19.12.1924 Adreswijziging: uit Amsterdam naar Hilversum, Diependaalselaan 154.

Rubbens, A.G., Waalwijk, 8.11.1901 vraagt sprekers.

Rumpff, D., Groningen, 21.1.1902 ; Groningen 18.4.1904 stuurt oorlogsfoto’s [niet aanwezig] ; Pretoria 23.5.1928 – felicitatie voor 80 jaar. Emigratie: u stuurde onderwijzers – een zegen voor ZA, Nu hebben we jonge boeren noodig, met eenig kapitaal. Hoopt dat F. Veldman emigratie boeren) slaagt.

*Zie ook G.J. Schutte, ‘Derk Rumpff, Gereformeerd predikant te Standerton… 1910’, Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis 27, 2024*

Rijnerberg, C.R., Doetinchem 1.7.1905 fors meningsverschil ; idem, Doetinchem 3.7.1905.

Ruyssenaers, Bureau International de la Cour permanente d’Arbitrage, La Haye, 18.11.1901 Uw brief gaat naar Raad van Beheer ; idem, La Haye, 27.22.1901, Uw schrijven is naar de President van de Raad van Beheer.

**Inv. nr 18 Ingekomen brieven, S**

S., A., ongedateerd: de vrouw van de Gouverneur van Transvaal mevr. Lawley was 12 Juli in de kerk, gevraagd mede te werken permit voor Timmerman die daar al jaren op wacht.

Samsom, C. en J. de Rijper, Alfen ZH , 2.5.1898 : J.W. Engelkes is benoemd tot hoofd Chr. MULO- school.

Sandberg, [Jhr. C.G.S, ?] Haarlem, 3.10.1902

Sauermann, Otto, Siemianowitx, Preudzen 10.3.1902 : vraagt info over Jousmull [?].

Scheffer Jr, A., Tolsgau, 26.4.1898.

[Scholtemeijer, J.] post Kroondal, Rustenburg, 30.9.1919.

Schonken, F.T. . 10.7.1905 ansichtkaart van Oud-Alblas. Uitg. S. & W.N. Van Nooten, Schoonhoven [gestempeld Papendrecht].

Schooten, Betty van, Heidelberg 15.2.1904 adres C. van Schooten p/a Mr Morisson, Heidelberg. Cape Town : met haar ouders onlangs gearriveerd, beschrijving leven hier.

Schouten, R.G.J., Utrecht 27.2.1900, theol. Student, vraagt steun.

Schuil, P.J., Amsterdam 20.2.1898.

Schuurbeque Boeye, L., Zeist, 25.7.1902.

Schuurbeque Boeye-Labouchere, A.H., Zeist 6.2.1903.

Sem[-Knuttel], mevr. R.M.E., Roseville distr. Pretoria, 21.1.1906 : over hebzuchtige dokters; voor een vrouw alleen niet goed hier, is zelf getrouwd met een Afrikaner, bittereinder. Ik wou dat we hier een predikant hadden die niet als Ds. H.S. Bosman eerst om hun persoonlijk voordeel dacht of als een Prof.J.P. Muller zichzelf op alle wereldsche manieren populair te trachten te maken – zr Oberhuysen heeft mijn hospitaal en instrumenten geleend. De la Rey – is niet arm, heeft huizen in Sunnyside.

*Zie ook G.J. Schutte, ‘Het Hollandse Hospitaal in Pretoria’, Spectrum Zuid-Afrika 7.3.2024*

S. sclisoir Seyers, Em. Pred., Rotterdam, 24.11. 1901; heeft gehoord dat in het kamp Hollanders achtergesteld worden boven de Afrikaners bij de verlening van ondersteuning.

Slothouwer, C.G., Goes, 28.2.1898 : over dochter Line die studeert voor onderwijzeres; de kosten ervan; hopelijk kan ze slagen en naar Transvaal gaan.

Smelik, G.N., Rotterdam, 21.11.1902 colportage voor een boek in aflevering over Paul Kruger door een [zich noemend] zoon van Emous; idem, 24.11.1902 dank voor de reactie Emous: dit is een oplichter, vermoed zoon van H. te Utrecht.

Smit sr, J., Vlaardingen 20.7.1890.

Speelman, P., Heilbron, 5.8.1905; J. Brink, schrijver Ceylon en de ballingen – wil exx. in Nederland verkopen; deel van de opbrengst voor de graven van gevallen Hollanders in ZA te herstellen. Mijn adres: Bethlehem ORC.

Spruijt, mej. W.C., Pernis 8.11.1898 – i. z. onderzoek naar het huwelijk van heer Bichon te Kaapstad.

Staar-Saalich, Apeldoorn, 24.12.1901.

Steyn, M.T., Bloemfontein’, stuurt telegram 5.5.1905: ‘guaranteed’.

Struve, K.F., Amsterdam, ongedateerd; visitekaartje: bezitter van ‘t z.g. burgerrecht en aangeslagen in de belasting.

Swart, T., 11.7.1928 ; afschrift, debiteur zond mij 2 Pond.

**Inv. nr 19 Ingekomen brieven, T**

Tamson, P.M., ‘s-Gravenhage 7.4..1909 : firma voor Gereedschappen voor kleinbedrijf en kunstnijverheid– over verzending, Stam, Besselsen.

M.A. Terwen, Amsterdam ongedateerd: Oud-Insp. L. Ond. Ned. Ind., schoolopziener v.h. arr.t Amsterdam V. [visitekaartje], idem Mevrouw A.M. Terwen-Reijders: p.v.s.f.

Theron, Johan J., Weesp 22.10.1902.

Theron, O., Standerton, 13.5.1907: gericht tot Arie van Zyl. Nu weer Hollands onder nieuwe regering; over de gezinsleden.

Tumpopele Jr, Mulieman [?], Amsterdam, 23.12.1901: over mej. B[reugel], in Pretoria uitdagend in Transvaalse vlag gekleed, in déjeuner op zaterdag Mille Colonies een telegra*m aan pres. Kruger, zei doorgekomen was met geld (omkopen), - is ze wel een vrouw? Vertrouwd haar niet.*

**Inv. nr. 20 Ingekomen brieven, U-V**

Uit den Boogaard, J., 6.2.1903 kisten boeken beschikbaar.

Valter-Jonkvr. De Jonge van Buttingen, mevr. wed. A.C., Oisterwijk, 13.4.1900 : zoon gesneuveld, schoondochter en 2 kinderen. [*met info over andere zoons: MPC, redacteur Rand Post, Jo’burg 35 jr; VCHL , 30 jr, Dept. Justitie Pretoria; W.C., 25 jr, HIJSM Vlissingen; PM, 27 jr, Vlissingen*].

Vastenow, J., z.p., z.d., Gij zijt nog slechter dan den Slachtsten Engelschman, want Gij liegt en bedriegt Uw medeburgers om aan duiten te komen voor uw vrienden. …. Zonder achting, J. Vastenow. Hoeveel hebt Gij al gegeven? Voor de verloren zaak!

Veenhuijsen, J.M., en J. Muller Gz,, Amsterdam 20.10.1902 ; ex-burgers ZAR, hebben 3.7.6 Pond hebben gekregen van Schultze, red. *Ons Land*, Kaapstad.

Vereniging voor vereenvoudiging van onze schrijftaal, Haarlem 13.10.1898.

Verloren van Themaat, H., Scheveningen, 18.11.1903 aan redactie *Chr. Schoolblad*; stuurt brief van onderwijzer H.. Gerling, Keerom post Bethlehem, 18.10.1903, ter plaatsing.

Verloren van Themaat, H., Baflo, 18.3.1904 : stuurt brief door over de arme school van N.J. Naudé, Roodepoort, bij Bethlehem 8.2.1904 – 16 mijl verwijderd van de school op Keerom van mnr Jerling. Met twee broers betalen we een onderwijzer ad 100 Pond.

Verloren van Themaat, H.,Baflo 10.6.1904 Uitvoerige info over Poutsma, over Afrikaner en het geloof.

Verwoerd, W.J., Wijnberg 3.9.1907 : kan schuld aan CNBC nog niet aflossen; vraagt nu voor een zoon van zendeling Joubert een beurs uit Fonds, is al halverwege opleiding arts.

Villiers, P. W. de, Middelburg Tvl, 9.5.1903.

Visser, C.F., Leipzig, 22.7.1908 [Briefkaart] : volgt colleges bij Volkelt en Jungmann, paedagogen, en Wundt psychologie. Men ademt hier een ongezonde lucht in, van christ. standpunt beschouwd.

Voorhoeve, H.W.A., Ned. Herv. predikant, Vroomshoop 30.1.1902 : vraagt gegeven over Steenekamp, die hier zal spreken.

**Inv. nr 21 Ingekomen brieven, W**

Waal, B.H. de, Amsterdam 18.10.1901: aanbeveling voor J. de Villiers, die ik ken in magazijn verzending goederen voor krijgsgevangenen in Kaapstad; formeel Rebel, uit Zuid-Afrika gegaan kennelijk om moeilijkheden te voorgaan.

Walker, H., Ubbergen, 31.3.1903 : n.a.v. “het nationaal onderwijs in ZA’ in *Chr. Schoolblad* van 21.3.

Wassink, J.D., Pernis 2.10.1898 gelukwens bij onderscheiding van H.M. de Koningin; over chr. school Pernis.

Wens, J.P. van, Den Haag 29.11.1900 : verzoek de rekening nu te betalen.

*Wereldkroniek* (N.H. Wolf, hoofdred.). Rotterdam 2.2.1902 : vraagt illustratie bij Uw art in *NRC* van hedenmorgen.

Westerop, President Milit.Vereen. ‘Paul Kruger’, berekeningen over kosten krijgsgevangenen etc., suggereer: beter naar de Oost dan naar droge ZA!

Wiechers, .J., Baflo 1.4.1902 : dank voor inlichtingen betr. S.G. Wiechers en kinderen en van briefje van mej. van der Merwe aan Van der Molen; is er meer bekend van overlijden schoonzoon van Mw. Van der Merwe.

Wissing, Gerrit J., Oog van Wonderfontein, Postkantoor. Bank, 1.3.1932 ; zeven zonen, een dochter; plan voor bezoek aan Nederland; gepensioneerd onderwijzer; hoogtijd om school oprichten, de overheidsscholen niet christelijk.

Wolmarans, A.D.W., Scheveningen 4.2.1902 Stuurt 30 Pond tbv. plan dhr Hollard voor mensen in ZA; vraagt maandelijks overzicht van gemaakte kosten; svp vertellen de wisselkoers gulden.

Wolmarans, A.D.W., Scheveningen 24.10.1902 heb gister per kabel de families gemeld dat betaling niet meer via [M.E.] de Wildt maar regelrecht door de Ned. Bank en Credietvereniging.

Woude, J. v.d., Kaapstad 19.9.1921 : We [JvdW. en mnr. Kloppers Jr] zijn in Kaapstad aangekomen en gaan 20.9. naar Johannesburg.

Wouw, J.J. van , Rotterdam 6.8.1897 aan J. Hoogeveen: onderwijzers voor ZA: afspraak maken met H.J. Emous.

**Inv. nr 22 Ingekomen brieven, Z**

Zijl, J.A. van, Boer Generaal: Hotel le Europe, Amsterdam. Sprak Van der Wal, afspraak morgenavond.

Zijlstra, A., Groninger Afdeeling van het Christelijk Nat. Boeren-Comité, 11.6.1907 : over Leonard Adriaan de Graaf was naar zijn verklaring voor de oorlog hoofd van een school te Pretoria. Belandde in de oorlog in Utrecht - voor drie jaar in een rijkswerkinrichting, etc. etc.

**Inv. nr 23 Brieven van onbekende herkomst, 1898-1909**

1-Vlaardingen, 24.10.1898 aan H.J. Emous [onvolledig].

2-Pretoria, 9.1.1905 [schrijfster] Geliefde Moeder en Vader! Over kinderen Frans en Jacob – armoede [onvolledig].

3-Rustenburg, 1.7.1921 aan H.J. Emous – stuurt programma H.O.E.S. feest, verslag uit *Volkstem*, Dr Adamson heel tevreden, H. Reinink sprak [onvolledig].

4-P…… Johannesburg 7.2.1902 over de onderwijzer te Johannesburg: L.M., CF.H., H. De Pond 5 voor de kinderen van den heer Scholtemeijer bleven ook uit, zoodat hij een benauwde maand tegemoet gaat. Heden ga ik ds. M. om de Pond 5 aan H. toe te kennen. M. Dr. K[uyper] met de E[ngelsche] premier over vredesprelimineren bezig. Handtekening onleesbaar P….

5 Aan boord van het S .S. “Moor”, 12 November 1897, 12 blz. reisverslag Southampton - Kaapstad. Geschreven door een vrouw en bestemd voor vrouwelijke passagiers

*[Vergelijk Inv. nr 514 passagiers van de “Moor’, vertrokken 6 november 1897: drie dames Wanders].*

6 Illustratie over Zonsverduistering, met aanbeveling van J….

7 Onderwijzer te Tijgerpoort, 3.4.1899.

8 Onderwijzer te Warmbad, 23.4.1898.

9 Onderwijzer te Bremersdorp, 24.5.1889.

10 Pretoria 26 October 1902 aan H.J. Emous [onvolledig] met name over onderwijs.

**24-28 Ingekomen brieven van staatslieden en diplomaten. 5 omslagen**

**Inv.nr 24 Brieven van Dr. W.J. Leyds, Gezant ZAR, 1901-1928**

31.7.1901 W.J. Leyds, Brussel, 42 Florence-straat : hoge waardering voor uw grote ijver voor onze zaak. Als dat nodig is, kan ik geldelijk bijdragen, echter dat uitdrukkelijke … nooit mijn naam te noemen, tenzij uitdrukkelijk door mij geautoriseerd.

29.11.1901 W.J. Leyds, Gezantschap van de ZAR, Brussel: las art. Emous in *Alg. Handelsblad* over Hollandse onderwijzers in ZA – hoeveel geld moet er zijn, denkt U is? Ik ondersteun mevr. Van Bruggen te Groningen.

29.12.1901 W.J. Leyds, Wilhelminapark 25 Utrecht: dank voor wat U de afgelopen twaalf maanden voor onze zaak gedaan hebt

26.2.1902 P.L.A. Goldman, kanselier Gezantschap: voortaan toelage aan mevr. commandant generaal OVS De Wet ad 30 Pond, vermoedelijk in concentratiekamp Durban – toezenden door mij zal haar niet bereiken [maar door Hulpfonds van Emous wel].

7.3.1902 W.J. Leyds, Gezantschap: is er een voorziening gemaakt voor het onderwijs voor de kinderen van krijgsgevangenen te Aldebaça, Portugal?

9.3.1902 W.J. Leyds, Wilhelminapark 25 Utrecht: wil bespreking ten kantore E. Bruchner, Spoorwegmij, Heerengracht 227 over verkoop goederen te Lourenço Marques.

15.3.1902 W.J. Leyds, Gezantschap: betalingen maart 1902.

26.3.1902 W.J. Leyds, Gezantschap;: toelage mevr Steyn 500 Pond – niet per wissel, wordt dan onderschept. Aan mevr, Schalk Burger, Howick, 30 Pond maandelijks; mevr. vecht-generaal Erasmus en mevr. Kommandant elk 30 pond, in drie paaiementen.

27.3.1902 W.J. Leyds, Gezantschap; mevr. Steyn z.sp.m. informeren, adres Bloemfontein.

28.3.1902 W.J. Leyds, Gezantschap: toelage mevr. Christiaan De Wet 30 Pond maandelijks.

x.4.1902 W.J. Leyds, Gezantschap: voortaan m.i.v. maart toelage 6 Pond aan mevr. Frans J. Jacobs, Pretoria, Skinnerstraat.

x.4.1902 W.J. Leyds, Gezantschap : voortaan aan mevr.J.C. Smuts-Krige maandelijkse toelage 20 Pond.

x.4.1902 W.J. Leyds, Gezantschap : toelagen mevv. Steyn (500 Pond), generaal Erasmus (30), commandant Erasmus (30), Smuts (20), Jacobsz (6).

1.5.1902 W.J. Leyds, Gezantschap, info i.z. brief mevr. Fisher, Howick kamp, Natal

1.5.1902 W.J. Leyds, Gezantschap: toelage kan gegeven worden aan mevr. Christiaan Botha, 1 Avenue Greyville, Durban 10 Pond.

3.5.1902 Gezantschap: P.L.A. Goldman, kanselier: toelagen mevv. Schalk Burger, C.M. de Wet, J.C. Smuts, F.J. Jacobsz.

10.5.1902 W.J. Leyds, Gezantschap: betaal svp mevr. Christiaan Botha, Avenue Greyville, Durban 10 Pond.

21.5.1902 W.J. Leyds, Gezantschap, Utrecht: het Brusselsche Comitee betaalt toelage voor mevr. Broeksma – svp haar dit melden.

30.5.1902 W.J. Leyds, Gezantschap: f 150 maandelijkse toelage aan mevr. Broeksma, en mevv. Schalk Burger, J.C. Smuts, F.J. Jaobsz, Chr. Botha, F.S. Alleman.

30.5.1902 W.J. Leyds, Gezantschap: toelage mevr. F.S. Alleman, Merebank, Refugie Camp Durban.

14.6.1902 J. Duiven, Gezantschap, adm. Hulpfonds, Utrecht, Ramstraat 15: toelagen mevv. Smuts en De Wet.

27.6.1902 W.J. Leyds, Gezantschap: stuurt geld voor maandelijkse toelage mevr. C. Broeksma; over toelagen mevr. Christiaan Botha, mevr. Alleman; mevr. Jacobsz, mevr. Schalk Burger.

9.7.1902 over toelagen de dames Smuts, de Wet, Steyn.

28.7. 1902 Van Hoytema, Gezantschap: toelagen verlenen aan mevr. C. Broeksma (f 150), mevr. Smuts (20 Pond), mevr. Chr de Wet (30 Pond), mevr. Chr. Botha (10), kwitanties te laten tekenen.

31.7.1902 J. Duiven (Utrecht, Ramstraat 15) maandelijkse toelage te betalen aan mevvr. generaal Smuts (20 Pond), Chr. De Wet (30 Pond), Chr. Botha (10 Pond).

2.9.1902 W.J. Leyds: toelagen aan de dames Smuts, De Wet, en Botha staken; graag ontvang ik krantenberichten over mevr. Broeksma.

6.9.1902 i.o. Van Hoytema, Brussel: het Belgische Comité geeft ondersteuning aan de weduwen Ligthelm, Vahrmeyer en Hoogeveen; boekhouder J. Duiven stuurt f 90 die U om verlenen.

18.12.1902 Van Hoytema, Brussel: vanaf 19.12 woont Leyds niet meer in Brussel, post privaat: Wilhelminapark 25 Utrecht; niet-privaat aan G.J. Bolman, Ramstraat 15 Utrecht.

4.11.1903 Van Hoiytema, Utrecht: P.L.A. Goldman heeft in opdracht van Leyds kwitanties gevonden in archief Snethlage – zijn ze te bewaren of zijn waardeloos?

9.11.1903 W.J. Leyds, Utrecht: schenkt Koetsveld, *De vrouw in den Bijbel*, en Funcke, *Levende brieven van Christus*, voor boekenverzending.

ongedateerd Van Hoytema voor dr. W.J. Leyds:, onvolledig.

13.6.1903 W.J. Leyds, Utrecht. Verzoekt kisten goederen bestemd voor regering te Pretoria die liggen bij De Vries en Co, en te verkopen tbv. het onderwijs in ZA, resp. kantoormateriaal naar mijn kantoor te Dordrecht; linnengoed niet verkopen maar naar weeshuizen in ZA. [Met] Verpakkingslijst; voorraad linnengoed.

23.8.1922 W.J. Leyds, Frankenslag, Den Haag. Aanbeveling van art. ‘Afrikaans’ in *Die Unie.*

30.6.1928 W.J. Leyds, Den Haag: felicitatie voor 80-jarige Emous.

*Buitengewoon Gezantschap van de Zuid-Afrikaansche Republiek en den Oranje-Vrijstaat :*

10 April 1902 J.M. de Bruijn, secretaris, aan H.J. Emous, bestuurslid van het Christelijk-Nationaal Boeren Comité, Scheveningen: Opdracht van de Heren A. Fischer, C.H. Wessels en A.D.W. Wolmarans, buitengewone gezanten van de ZAR en OVS, zenden een wissel ad f 6610.90 , afkomstig van boeren

**Inv.nr 25 Brieven van Nederlandse consuls in Zuid-Afrika en Mozambique**

*Consulaat der Nederlanden Kaapstad*:

4.4.1901 A.C. van der Hoop: nav. Uw van 15.3: De Waal is gisteren vertrokken naar Europa, hij zal met U praten over de 30 Pond, hier aan mej. Bester uitbetaald.

2.5.1911 H. van Oordt : overlijden 27.4.1911 van H. Honig, redactie *Ons Land.*

9.5.1911 H. van Oordt: knipsel art. in *Ons Land* over Honig.

*Consulaat der Nederlanden te Lourenço Marques*:

13.7.1900 G. Pott: de heren Pries & Co schreven mij over mej. Rooze en ik zal met die dame als zij bij mij komt volgens Uw schrijven handelen.

*Vice-consulaat der Nederlanden voor de Witwatersrand Goudvelden te Johannesburg*

4.7.1901 J.C….aenalst: brief en 1 Pond voor mej. Van Deventer.

*Consulaat Generaal der Nederlanden, Pretoria*:

29.12.1899 F.J. Domela Nieuwenhuis meldt mevr. M.C. de Schaaf, Elandstraat 91, Amsterdam dat haar man, Taekele de Schaaf, laatstelijk Bremersdorp, in Swaziland door een bomscherf aan het hoofd gewond en op 15 december overleden en door het Swazieland Commando nabij Colenso begraven. Zendt de laatste pensioenstukken.

1.3.1900 F.J. Domela Nieuwenhuis: nalatenschap van dhr J. Roemling, gezien inventaris gering.

23.9.1901 F.J. Domela Nieuwenhuis: dank voor 25 Pond voor hulpverlening: mijn vrouw zal er schoenen voor behoeftige vrouwen en kinderen van kopen. Uw mededeling over het besteden van gelden zal ik de heren Klooster en Vaandrager overbrengen.

24.10.1901 J. Auberg: Domela Nieuwenhuis heeft brief van 26 sept. ontvangen; hij is 26 dezer naar Europa ; idem, 16.11.1901 wacht op nadere info.

4.12.1901 F.J. Domela Nieuwenhuis, in Groningen: aanbeveling van Vaandrager, secretaris van de Onderwijzerscommissie Vriendenkring. Het gezin Jansen van Rijssen is mij bekend, in kamp, op mijn verzoek vrijgelaten. Wenst samenwerking van Ned. Bijstandsfonds met Vriendenkring.

23.12.1901 ? zal handelen wanneer 25 Pond aangekomen is.

10.1.1902 ? 50 pond voor hulpverlening ontvangen.

15.3.1902 ? bevestig gelden voor hulpverlening.

28.6.1909 F.M. Knobel: over verzending *‘Voor de Boeren’* . Bijleggend: Adresbandje F.M. Knobel, (stempel: 4.6.09).

**Inv.nr 26 Brieven van Dr. H.P.N. Muller, consul generaal OVS**

9.11.1901 over brief van een mijner secretarissen, J. Bergansius. Hoe geld over brengen in Zuid-Afrika?

3.12.1901 den Haag : dank voor gegevens over Ignatius van der Walt. Stuurt U ook geld naar kamp Rouxville OVS ‘waar veel ellende schijnt te heerschen’?

5/12 telegram Muller consul vrystaat: ‘kunt u telegrafisch opgeven het aantal mannelyke krijgsgevangenen ceylon, st helena, bermuda bombay etc.

7.12.1901 ’s-Gravenhage : betrouwbaar om steun verlenen in kamp Rouxville: dr. G. Hoexter, Aliwal North.

1901 Den Haag: ik zal Van Lugten steunen, kunt U een baan voor hem in Amsterdam zoeken, vanuit Den Haag is dat moeilijk. P.S. ‘Anders blijft het: sukkelen, zoowel hier als in Zuid-Afrika’.

**Inv. nr 27 Brieven namens President S.J.P. Kruger, Hilversum**

8.8.1901 Hilversum, Casa Cara, C. van Boeschoten, Hoofd van Dienst: President ontving brief d.d. 1 juli uit Trichinopoly van Comité bestaande uit de heren Landdrost Munnik, Commandant L.E. Krause, Commandant E.L. Marais en mil.secr. M.S.J.C. van Tijen: gebrek aan hollandse schoolboeken en lectuur. Vraagt aandacht, kan Middelburgsche Dames Comité er aan denken bij een volgende toezending?

17.8.1901 Hilversum, Casa Cara, E.J. Bok voor Hoofd van Dienst: President zal graag mevr. Jansen-Petit de 21ste e.k. ontvangen.

29.8.1901 Hilversum, Casa Cara, C. van Boeschoten, Hoofd van Dienst. Opnieuw President ontving brief van een bannelinge, uit kamp Pietermaritzburg, mevr. C.H. de Besten, klachten over steun van comité ds. Rousseau.

24.12.1901 E.J. Bok, pro Hoofd van Dienst: President ontving een brief van F.J.C. Senekal, Bermuda, o.a. vraagt toezending vragenboekje van Jacobus Borstius.

26.11.1901 P. Grobler, Villa Nuova, Scheveningen: is een Hans van Heerden bekend in het Boeren tehuis? (reactie in margine: naar Duits Zuid-West Afrika vertrokken in Oct.).

**Inv. nr 28 Brieven van mevr. R.I. Steyn**

21.6.1902 R.I. Steyn, Krugersdorp: op ontvangst van uw brief: aan dhr. Vorster gevraagd die te erkennen en 100 Pond ontvangen. Ik ben ernstig ongesteld geweest voor eenen langen tijd. Ik kwam hier verleden week… wij zijn van plan den volgenden maand naar Europa te vertrekken voor geneeskundigen hulp en behandeling.

18.7.1904 R.I.. Steyn. Ik heb u gister een brief gezonden, met verkeerd adres.

20.3.1905 M.T Steyn, ‘Onze Rust’. Kaapspruit, Bloemfontein. Dank voor kabelgram en 500 Pond. Toen in Kaapstad kwam, conferentie met regering over CNO. Dat is nodig. Uw reactie een bittere teleurstelling.

2.7.1906 De Vries & Co Amsterdam rekening en nota ad f 1787, vracht voor M.T. Steyn. 6.11.1906.

5.11.1906 R.I. Steyn: dank voor wissel 110 Pond; situatie

19.4.1907 Onze rust, Kaapspruit, R.I Steyn: kist met linnen goed is veilig aangekomen. School is geopend, etc. Mej. Korteweg is aangekomen en heeft een alles gunstige indruk.

27.9.1909 R.I Steyn, Brock’s Doelen-Hotel, Amsterdam: foto – met handtekening – voor uw secretaris.

**Inv. nr 29 Brieven van Dr. N. Mansvelt**

9.10.1898 Pretoria. Gelukwens voor de aan Emous verleende Koninklijke onderscheiding. Had niet eerder tijd voor dit schrijven, door een maalstroom van werkzaamheden. Doorgaande kritiek op zijn beleid, successen. C.G. De Jonge weer terug.

17.7.1898 Pretoria. Privaat. Over een band, door juwelier Begeer, Utrecht, mee gegeven aan dhr. Wolf, Utrecht, leraar aan ons Staatsgymnasium, daar om er te promoveren, maar is ziek. Kennismaking met staatsprocureur J.C. Smuts, voorheen leerling, waarvan ik toen al veel verwachtte; met citaat uit opstel van leerling Smuts over toekomst van de Afrikaner natie.

**Inv. nr 30 Brieven van J.P. Moltzer**

14.1.1897 Den Haag. Over een lezing van Dr. N. Mansvelt, met afschrift passage.

8.3.1897 De Haag. Over *Chr. Schoolblad.*

13.7.1897

10.11.1897 Taalfonds; onderwijzers.

11.1.1898 te Andel: Sprak op 31 december Janson.

26.6.1898 Den Haag. Geeft geld voor een abonnement op *Ons Tijdschrift,* te schenken aan een instelling in Zuid-Afrika. Sprak Van Kretschmar van Veen (NZAV) een prijs voor schoolleerlingen.

13.8.1898 te Hummelo bij Keppel.

4.6.1899 Brief gezien van Sausenthaler aan H.J. Kiewiet de Jonge.

18.6.1899 Heeft f 1000 van Van Naamen van Eemnes ontvangen voor het Onderwijzersfonds op 1 juli geopend bij Labouchère; dito van NZASM, ‘[Van de Wall] Bake (NZASM) gaf ook korting op vrachtgelden voor onderwijzersgezinnen.

24.6.1899 Stuur voortaan het *Chr. Schoolblad* aan Van Naamen van Eemnes, Zandhave, Zwolle. Het gewei van een koedoe ontvangt u binnenkort.

27.10.1899 Over het sneuvelen van dr. H. Coster en C.G. de Jonge.

18.12.1899 G.B. Hooijer geeft f 100 voor het Vrouwen en kinderen-fonds.

29.12.1899 Dank voor brief van Dr. Mansvelt. Kiewiet de Jonge.

6.1.1900 Stuur f 250 van iemand voor nagelaten betrekkingen van [C.G.] De Jonge.

18.10.1900 te Davos.

23.1.1902 Dank voor uw artikel in *Eigen Haard* en foto´s over Portugal en Wereldtentoonstelling.

24.8.1902 Reactie op spreken van Emous in Kortrijk. Met concept-verbetering. [Met enveloppe].

[1902 Ongedateerd] Prinsessenpark 22, De Haag. Kritiek op een circulaire en stuurt alternatief concept. Vraagt of oud-onderwijzer [J.] Van Drimmelen student theologie in Utrecht wil worden. Aan te bevelen? [Met envelop]. [zie ME 4: is student Utrecht].

**Inv.nr 31 Brieven van Fred. H. Olland**

7.4.1900 Fred. H. Olland voor Supt. v. Onderwijs, Pretoria. Stuurt stel foto’s.

2.1.1904 Education Department, Pretoria aan [stempel] Secr. v.d. Commissie voor Chr. Nat. Onderwijs. Geen archivalia in Dept. over [vooroorlogse] beurs-commissie olv. Wessel Louis – die Beurs Commissie stond onder een Regerings Beurs Commissie – A.D.W. Wolmarans was een actief lid, misschien kan hij u inlichten.

10.3.1907 Pretoria. Reactie op brief van Emous van 15.2.jl. Komt na enige maanden weer eens in Nederland. Als ambtenaar mogen we niet in kranten schrijven, maar ik ben de enige die het Dept vanaf het begin ken!

3.5.1909 Pretoria. Dank voor brief van Emous van 9/4. Dank voor Uw excuses en vergeef U als Kristen wat u mij schreef en mij bitter stemde: ik was in een andere positie, maar we delen dezelfde doel: de Hollandse taal – ik heb veel vertaald. Zoals nu Longmans *Practical Arithmetics,* 6 delen, elk deel een oplage van 100.000! Ben bezig met vertaling en aanvulling/correctie van Theal, *Geschiedenis van ZA.*

9.10.1909 Pretoria.

28.1.1910 Pretoria. Geen recensie *Practical Arithmetric* – is vertaling niet goed?

**Inv. nr 32 Brieven van H.J. Louw**

*Zie G.J. Schutte, ´Strijder met lichtbeelden in uniform± Belgiè Boergezin, Spectrum Zuid/Afrika okt.2023*

16.9.1901 Stuurt een brief van ds. Meiring. Vergeet Johannesburg niet.

6.11.1901 St. Nikolaas [België]: Stuurt kaart van ds. Meiring, over grootste misdaad jegens vrouwen. Stuurt ook een kaartje van Francis Calier, [redacteur Nord Maritime etc.] – svp bewaren tot ik in Amsterdam terug ben.

Visitekaartje: Francis Carlier, Redacteur au Bord Maritime et à La Flandre. Redacteur-Correspondant du *Figaro*, Dunkerque, 2 nov.1901: ‘remercie Monsieur Louw …’

3.10.1901 Sint Truiden, [op de achterkant van een brief van F. Oudschans Dentz aan [H.J.] Louw, Johannesburg, Hospital 27.9.1901] over O.J.J. van Wijk, R.C. Ockerse, of de schrijver F. Oudschans Dentz, P.J. Hartogh. P.S Prachtige vergadering. De Heer Plokhooy is aan het woord.

22.5.1902 Diest. Stuurt een brief van ds. Meiring, over school van Meyer te Fordsburg. Door Plokhooy en mij vorig jaar gestart, werkt niet erg goed.

23.9.1902 ‘Voor leider voor schoolwerk in België kan ik alleen noemen Van Kerkhove, Antwerpen. Gezien voor de Boeren. Hij behoort tot de catholieke of godsdienstige kring maar is toch wel gezien door de liberalen. Ik heb waarlijk meedelijden met den armen Plokhooy. Hij behoort aan het werken gaan en heeft te lang een avontuurlijke leven geleid wat hem geen goed heeft gedaan. Zijne ouderlijke woning heeft hij te vroeg verlaten, voor zijn karakter gevormd was. Hem aan geld te helpen zal misschien meer kwaad dan goed doen’.

10.10.1902 Gent. Was in Parijs, heeft circulaire aan Vlaamse kranten gezonden. Ds. Meiring schrijft: sprak Supt. van Onderwijs. We hebben een Weeshuis in Langlaagte gesticht voor 50 kinderen.

21.11.1902 Stellenbosch. Op 16 dezer weer in mijn vaderland.

8.12.1902 Stellenbosch. Zoon te Jo’burg zegt: blijf maar aan de Kaap, Johannesburg is onaangenaam; zal overleggen met mede-ouderling Neethling uit Jo’burg. Over plannen voor een Nederlandse bibliotheek in Kaapstad.

31.3.1903 Cape Town [H.J. Louw, Auctioneers, House, Estate and General Agents, and Share and Stock Brokers. 4 Wale Street]. Nu voorgoed in Kaapstad – krijg geen permit voor Transvaal; nu geassocieerd met mijn zoon. Ook schoonzoon en dochter komen waarschijnlijk – bijeen na verbanning in juli 1900. Over Afrikaander Partij, Taalbond. Heeft met prof. Neethling en Viljoen (Kweekschool) een bibliotheek opgericht.

4.12.1903 H.J. Louw [etc., niet Wale St. maar 16 St. George Hotels Chambers] Synode had weinig tijd voor Hollandse immigranten, maar mijn schrijven en dat van *Hollandia* was positief ontvangen en is een commissie ingesteld. Het heeft positieve reactie: ik kan mensen plaatsen en er is vraag naar dienstmeisjes.

Enveloppen, gestempeld Gand 23 Sept [19]02; St Nicolas 6 Nov; Cape Town DEC 9 [19]03

**Inv. Nr 33 Brieven van Fred. Oudschans Dentz**

1..6.1902 [op papier van: NV Plantijn, Korte Koestraat 3a, Gent]. Ben sinds 1 juni bestuurder van deze drukkerij en uitgeverij. Woon bij Prof. Koch. Louw is voorlopig ook hier. Mijn adres A. Meeth.

20. 5. 1908 31, Holborn Viaduct, London, E.C. Namens de Christelijke Vereeniging van Nederlanders te London (Vereniging op het gereformeerde beginsel) verzoek ik adressen van Afrikaanse studenten in Engeland.

**Inv.nr 34 S.J. Beest van Andel**

16.10.1901 Hilversum. Vraagt steun voor iemand teruggekeerd uit kamp Irene.

26.1.1903 Kaapstad. Geen permit voor Transvaal, zoek hier werk. Schoeman en familie was niet a.b. Carisbrook.

3.3.1903 Kan het Chr. Nat. Boeren Comité bij onze minister bewerken dat geen invoerrechten worden geheven op goederen die mev. Koopmans-de Wet aan de boerengemeenschap wil toekomen? Engelsen willen dat die goederen bij het Relief Comittee komen.

18.8.1903 Kaapstad. Beest van Andel stuurt brief van mevr. Koopmans-de Wet, over steun aan oorlogsslachtoffers.

8.12.1903 Kaapstad. Beest van Andel aan Emous: Mw. Koopmans-de Wet zal u en brief sturen over de situatie in district Lindley, op basis van gegevens van ds. Smuts. Mevr. Koopmans heel dankbaar voor de hulp van het CNBC. Met haar kamenier en twee gekleurde dienstboden verstuurde zij 112 kisten naar allerlei plaatsen, zonder spoorwegkosten (dankzij het Gouvernement).

Met brieven van a. Ds. M. Smuts, Lindley O.R.K. 30.11.1903 aan Mevr. Koopmans-de Wet en b. d.d. 8.12.1903 van Mevr. Koopmans-de Wet, Kaapstad, Strandstraat 23, Kaapstad

6.6.1904 Kaapstad. Forse kritiek op G.A.A. Middelburg in *Zuid-Afrikaansche Post* van 12 mei, hem door mevr. Koopmans hem gegeven. Over gezonden foto’s.

21.8.1904 Mevr. Koopmans schreef u verleden week over de zaak-Poutsma. Zoekt tweede goede doelen instelling voor iemand, om bij testament geld na te laten.

20.10.[1904] Over het geld dat mevr. Koopmans-de Wet wil schenken en discussie erover met het Boerencomité en H.J. Louw. Bijlage: P.S. Confidentieel. Over Consul Van der Hoop e.a.

1.9.1905 Kaapstad.

**Inv.nr 35 Brieven van J. Coenen**

*Zie G.J. Schutte, ‘De moeizame start van een emigrant: Jan Coenen’, Spectrum Zuid-Afrika september 2023.*

7.7.1902 [poststempel Amsterdam] J. Coenen en echtgenote, Postcard Tenerife. Muellefe.

21.2.1903 Cape Town. H.J. Louw heeft het druk met Hollanders.

10.8.1903 Cape Town.

29.9.1903 Cape Town. Emous schreef dat hij iemand vond die de kinderen uit Holland kan meenemen naar hier. Over kosten. Groeten van dhr. [C.J.] Van Rijn – heb 2x p.w. Engelse les van hem. Mijn adres Nilestraat, Cape Town. J. Coenen en echtgenote, zijn ouders wonen in Tilburg.

11.10.1903 Cape Town, Nilestreet.

20.11.1903 Cape Town.

15.12.1903 J. Coenen, 32 Nilestreet, Cape Town;

5.1.1903 [moet zijn: 1904] Cape Town. Kinderen zijn 29/12 aangekomen, dank voor Uw hulp. Verkenning van de situatie.

17.1.1904 Cape Town.

17.4.1904 Cape Town. Werk nog, maar de situatie is steeds slechter.

14.6.1904 Cape Town.

29.7.1904 Cape Town.

16.8.1904 Cape Town. Zonder werk, was bij H.J. Louw, hij zal navragen of er in King Williams werk is. Ik heb geschreven aan ds. Pepler en ds. G.A. Schultz – is daar werk? Heb nog een maand geld.

28.9.1904 Worcester. Over Vixsebockse.

19.11.1904 Worcester.

1.1.1905 Worcester C.C. Geen werk hier. Gaat met vriend Van Dijk naar Transvaal. Vrouwen blijven hier, bij elkaar.

18.3.1905 Pretoria. Visser [H. Visscher] probeerde vergeefs werk te vinden, heb tenslotte kleine jobjes, maar bouw nu met een collega samen hele huizen. Hebben vrouwen en kinderen laten komen, met geleend geld; nu nog arm, heb maar een pak, kinderen op Engelse Gouvernementsschool omdat die gratis is. Maar we komen er nog wel. Vraag U geen geld.

6.5.1905 Pretoria. We gaan vooruit: heb wat schuld betaald, heb een zondags pakje en zelfs een fiets (op afbetaling) ‘wat hier een onmisbaar meubel is’.

**Inv.nr 36 Brieven van Andreas Coetsee, ‘De Stem’ (Burgersdorp)**

*Coetsee was drukker en uitgever van De Stem, Het Kerkblad, Ons Blaadje [1905]*

29.2.1904 Burgersdorp. Behoefte aan degelijke Hollandsche leesstof, maar moeilijk te vinden en de lezers verstaan de boeken in hedendaagse hoog-hollandsch niet of heel slecht - gaat geïllustreerd tijdschrift uitgeven.

18.4.1904 Over verkoop uitgaven Ned. Bijbelgenootschap, groeten van [G.] Koelewijn.

6.6.1904 Over *De Stem*, over verkoop Bijbels, groeten van gezin Koelewijn.

13.6.1904 Brief van G. Koelewijn [werknemer, graficus]: steun uit Nederland is noodzakelijk, Coetsee zal 29 dezer naar Europa gaan er over komen praten.

14.11.1904 Coetsee: Via Koelewijn zijn wij in contact gekomen, hoewel Koelewijn niet meer hier werkt, stuur ik u een exemplaar van *Hoe zij stierven*; eerste oplage van 1500 was in drie dagen verkocht.

20.2.1905 Over *Hoe zij stierven.*

18.9.1905 Dank voor opnemen van stukjes uit *De Stem* in *Voor de Boeren!*

**Inv.nr. 37 Brieven van J. Huisman Jr**

12.5.1905 Aliwal North. Ben met mijn twee zoons en dochter gearriveerd. Adres: J. Huisman Jr, Plumber, Surtie Cottages facing the bridge, Aliwal North. Met klein briefje toegevoegd.

26.6.1905

2.10.1905 Had geen tijd eerder te schrijven; dank voor portret van Mansvelt ontvangen; het gaat goed, maar verlangen naar overkomst overige familieleden.

4.12.1905 Naam van Holland is kwaad gedaan door een paar Hollandsche joden en jodinnen die kleding verkochten. Over P. Steenekamp, voor de oorlog arm, terug uit Holland heel rijk, nu gevangen etc.

26.11.1906 Waterschade in mijn shop door brandweer die de brand ernaast moest bestrijden.

11.12.1905 Wensen bij jaarwisseling. Vraagt steun om mijn vrouw en verdere kinderen hier te laten komen, we zullen alles gaan vergoeden. PS Hoe vindt Uw mijn stukjes in *De Stem*, het laatste is in die van 8 December?

13.8.1906 Erg koud hier; doe allerlei werk om inkomen te vergroten.

Ongedateerd. Mijn vrouw vindt het wat stil hier [zij kwam uit Rotterdam], de natuur is ze nog niet ingegaan.

20.8.1906 Betrokken bij import van runderen uit Nederland.

24.2.1909 Zendt 15 Pond Sterling

**Inv.nr 38 Brieven van zuster D.J.H. Oberhuysen**

*Zie G.J. Schutte, ‘Het Hollandse Hospital in Pretoria’, Spectrum Zuid-Afrika maart 2024.*

16.4.1905 Pretoria. Hollandsch Hospitaal, Buitenstraat, Sunnyside. Begonnen door mej. Knuttel; toen die ging trouwen en haar zuster naar Holland ging, heb ik het overgenomen ( Knuttel nu mevr. Sem). Hoop op komst van zuster Van Dijk van de Geref. Ziekenverpleging.

4.6.1905 Pretoria. Heb uw kaart aan genl. Botha laten lezen en die was verheugd en beloofde alle hulp. De tijden zijn heel slecht. De mensen hebben geen geld. We moeten de Afrikaners leren, ook iets voor anderen te doen. Over oprichting van een bestuur. Over (gratis) Kruger-bed. Zieke onderwijzeres Jansen.

29.10.1905 Pretoria. Zuster van Dijk kwam ziek aan. Dr. [M.S.] Lingbeek gaat naar Holland, een gemis. Een vast Bestuur gekregen: prof. Muller. Mr de Wet, van Erkom, Spruit. De rijke Verenigde Kerk doet niets, Lingbeek zal er over gaan spreken. Ík beschouw het hier als een Zendingspost en hoop met Gods zegen iets tot stand te brengen, over de 30 jaar ben ik al zuster, heb verscheidene inrichtingen begonnen en in verschillende toestanden geleefd, maar nimmer zoo zwaar als hier.

1.6.1906 Pretoria. Dank voor 25 Pond via dhr. Spruyt; de patiënten zijn arm. Hospitaal gaat nu twaalfde maand in. Vraag linnengoed. Zuster van Dijk naar Silverton, om daar verder door verandering van lucht op krachten te komen; zij werkte maar drie weken, toen vier maanden ziek; gaat trouwen.

20.10.1906 Pretoria. Dank voor 10 Pond via [M.E.] De Wildt ontvangen – kan nu huur van 15 Pond p.m. betalen. Over geschikt huis, steunverlening, Gouvernements ziekenhuis.

[7.3.1907 poststempel Pretoria] Dank voor kist met linnengoed – hier duur en ‘de wasch zoo vreeselijk slijt daar alles op klippen word gewasschen’; veel koorts en overlijdens, slechts 4 uur nachtrust, belooft overzicht 1906.

11.5.1907 Pretoria. Ziektes; hulp van zuster Schutte. Nieuw huis. Dr. Kolff. Financieel overzicht 1906.

[7.13.1908 poststempel Amsterdam] Bedankt voor 10 Pond Sterling, zal gebruikt worden voor aankoop grond voor bouw van een ziekenhuis.

**Inv. nr 39 Brief van J.F. van Oordt**

13.7.1904 Kaapstad. Dank voor brief van 24.6.1904. Over mijn (kortstondige) steun aan samengaan van Engelsen en Afrikaners 1902. Beloof een verklaring te sturen, alleen voor Mansvelt en Leyds.

**Inv.nr 40 Foto H.J. Emous –** 1 Juli 1880-1905

**Inv. nr 41 Overzicht Archief Emous.** Ongedateerd, Archief Emous, over jaren 1899-1907, 5 blz. (doorslag).

**Inv.nr. 42 Statuten en Huishoudelijk reglement CNBC**

*Statuten van de Vereeniging Het Christelijk Nationaal Boeren-Comité*. Gedrukt, 6 blz.

*Huishoudelijk Reglement van de Vereeniging “Het Christelijk Nationaal Boeren-Comité”* (goedgekeurd bij K.B. van 10 Juni 1901. No 67.). Gedrukt, 8 blz.

**Inv.nr. 43 Jaarverslag CNBN 1902**

*Verslag van de werkzaamheden der Vereeniging Het Christelijk Nationaal Boeren-Comité gedurende het jaar 1902*. Gedrukt 24 blz.

**Inv.nr 44 Ingekomen post, algemeen 1901**

25.7.1901 P. Schoop, Zürich.

26.6.1901 ? Hilversum. Stuurt brief van 30.5.1901 Pretoria van H.J. Delen, Delen’s Tabakskerverij & Sigarenfabriek.

7.12.1902 J.A. Stoop, Johannesburg. Nieuwjaarswens.

16.A.1904 Transvaal postlagernol Marburg, Österreich, Steiermark aan Hulp-Comitee voor Transvaal. Met drie postzegels.

**Inv. nr 45 Inktdroogboekje**

**2.1.3 Financieel beheer**

**Inv. nr 46 Staat van ontvangsten en uitgaven en proefbalans CNBC 1901**

Vereeniging Christelijk Nationaal Boeren-Comité. Staat van Ontvangsten en Uitgaven 30 Februari tot 31 December 1901.

Proefbalans der rekening v/h CNBC tot 1 April 1902.

**Inv. nr. 47 Kasboek CNBC 1900**

Cahier, lijst gevers en ontvangen goederen, 1 - 28 september 1900, 1 december – 26 januari 1901.

**Inv. nr. 48 Kasboek CNBC 1901**

Kasboek CNBC 15 juli 1901 – december 1901.

Inv. nr 49 Kasboek CNBC 1901-1902.

Kasboek (2) December 1901-maart 1902.

Inliggend: Rekening Stoomdrukkerij Vonk & Co 1902

**Inv. nr 50 Kasboek CNBC 1902**

Kasboek (3) April -December 1902.

**Inv.nr 51 Kasboek tbv weduwe C. Broeksma 1901**

Kasboek (3) Voorin: J.F. Broeksma, Eusebiusbinnensingel No. 1, Arnhem.

Kasboek pp.1-6 April 1901-1904 betreffende mevr. Broeksma.

pp 7-42 blanco

pp 43 - Onderwijs Fonds 1902-1907

Laatste blz. Weezen in Lijdenburg

**Inv.nr 52 Kasboek tbv weduwe C. Broeksma 1901-1904**

Kasboek op omslag: Broeksma Octbr 1901

p 1-12 13 October 1901-1904

p 13-14 Mevr. Broeksma Rekening B 1903-1904

**Inv. nr 53 Kwitanties De Vries en Co, Cargadoor 10-2-1909**

Kwitanties De Vries & Co, Cargadeurs en Assurantiebezorgers – ontvangen van H.J. Emous, 1909 op nota, soms:

Passage Van Poppel per s.s. Durham, 25.6.1904.

Jansen K[H?]eitmeijer per s.s. Avondale 18.7.1903.

Mevr. Bonsma-Luitingh en mevr. G. Wüst-Bekker 14.4.1903.

H. Kooy per Hans Woermann naar Swakopmund 25/6/1902.

**Inv. nr 54 Kwitanties en betaalbewijzen voor leveringen aan H.J. Emous, 1902-1908**

Diverse betalingsbewijzen en kwitanties van betalingen door H.J. Emous. 1902-1907.

**In. nr 55 Balansen en rekensommen, 1901-1906. Kladjes**

Rekening Courant C. van Scheffer 1901-1904.

Kalender met april te beginnen: betalingen.

Bedragen verschuldigd H.J. Louw 1 Nov.1901.

Kas-opmaking 23 November 1901.

Commissie Vrouwenkampen: betalingen

Afschrift Rekening Courant voor H.J. Emous 1905-1906, 21 december 1906.

W.J. van Welderen Baron Rengers, Leeuwarden 5.5.1902. Saldo.

Reiskosten.

Rekening H.J. Emous bij Labouchère Oyens 1902*-*1903.

Rekening met weduwe Broeksma 1902.

Kladjes.

**Inv. nr 56 Ingekomen brieven over bijstandverlening en financiën, 1901-1921**

Amsterdamsche Mij van Levensverzekering, Amsterdam 16.8.1898 Consulaat-Generaal Amsterdam Ontvangen voor A.M. Endt.

O. van Oostrum (lege enveloppe).

Verzoekschrift van meer dan 400 mannen, vrouwen uit het Burgher te K…, K…. Nov.1901 Den Heer Superintendent van het Burghercamp, te K …

Vereeniging CNBC, Jb. Van Overstege, Amsterdam 6.12.1901, met bijlage: leden commissies.

Kwitanties en financieel verslag CNBC. Zeist 1902. [Lege enveloppe]

C.D. Aucamp, Apeldoorn 9.2.1903.

H.C. Cornelissen, Amsterdam 11.6.1902.

J. Duiven, Utrecht 16.10.1902.

J.C. Boers, Red. *Deutschen Wochenzeitung in den Niederlanden*, 10.2.1903.

A.D.W. Wolmarans, Scheveningen 6.5.1903.

Mevr. v.d. Hoorn, Domburg, 25.11.1902; 26.1.1903.

Boekhandel Scheffer & Co, Amsterdam 16.9.1904.

NZAV, Amsterdam 23.6.1904.

Ned. Bank voor ZA, Amsterdam 20.9.1905.

Ned. Bank voor ZA, Amsterdam 29.5.1906.

Wed. Tjeenk & Co, Amsterdam 31.12.1908.

Labouchère Oyens en Co, Amsterdam 6.9.1916.

M. Vaandrager, Pretoria 19.1.1921.

**Inv. nr 57 Rekeningen en nota’s voor H.J. Emous 1901-08**

Twentsche Bankvereeniging Blijdenstein.

Ned. Bank en Credietvereeniging voor ZA: betaling B.J. Wepener, Jamestown ; 10.7.1897. Frank K. van Lennep; 25.11.1908.

Bayerische Hypotheken & Wechselbank München 12.1.1903.

C.P. Schultz, Kaapstad 4.6.1902.

Cramerus & Theyse, Effecten, Amsterdam: nota ontvangen giften, 6.7.1901; 21.12.1901; 21.12.1901.

H. Oyens & Zonen, Amsterdam 8.10.1904. (2x)

De Vries & Co, Amsterdam, 6.8.1901; 7.8.1901 per s.s. er Schwarzenfels; 11.11.1901 per s.s. Lindenfels 12.11.1901 per Lindenfels en Amsterdamsche Lloyd, Lindenfels, naar Ceylon, 24.10.1901; 26.3.1902; nota reis S.J. Beest van Andel per s.s Carisbrook Castle, 12.12.1902; 2.4.1907; 2.4.2007 per s.s. Galician,

J.P.A. Koopman, Amsterdam; interest voor Schoolfonds per maand 1905, 1906 en januari 1907.

E. Merck, Chemische Fabrik, Darmstadt voor Staatslaboratorium SAR, 28.12.1899.

Landré & Glinderman.

Boek- en Kunstdrukkerij Roeloffzen-Hübner en Van Santen 30.11.1901 (portret Broeksma); Nov. 1901; 12.6.1902; aug.1902 briefkaarten de Wet.

De Brakke Grond, verkoop aquarellen, 12.10.1901; 17.12.1901; drukwerk 4000 straatbiljetten.

Zwitsersche Witte Bazar, Amsterdam: 17.12.1901.

Boekhandel Scheffer: maart 1902; 1902.

Kunstinrichting Amsterdam, 23.10.1901 portret Broeksma; foto’s, mei 1902.

Pension Gelderland: 9.5.1902.

Grand Hotel du Soleil G.C. Smeenk, Arnhem 2.5.1902: Mevr. De Wet en Mevr. Broeksma.

W. Koch, Arnhem 20.5.1902 Nota voor mevr. Van Rossum ten dienste van Mevrouw Broeksma.

*Christelijk Schoolblad* 11.10.1901 nota advertentie.

*De Nederlander*: 3.11.1902 lijst ontvangen giften; 19.1.1903 lijst ontvangen giften.

*Nieuwe Rotterdamsche Courant*: kosten advertentie ; 26 mei kosten advertentie.

*Nieuw van den Dag:* nota voor H.A. Cornelissen Amsterdam Advertentie.

*Alg. Handelsblad*: oct.1902 ontvangen giften; jan 1902 lijst ontvangen giften; 1.7.1903 kosten advertentie.

*De Zeeuw* Goes jan 1903 Voor de weezen in ZA.

W.A. Beschoor, ’s-Gravenhage, *De Bode der Heldring-gestichten* 1905.

K. Molenaar, Beverwijk Modestoffen, jan,1902; jan. 1904.

Boekhandel Höveker & Wormser 31.12 1902.

Wed. G. Wenie 1904.

Amsterdamsche Turfhandel 18.12.1908.

**Inv.nr 58 Ontvangstbewijzen van Bank of Africa Bloemfontein voor Mevr. T.B. Steyn**

Gedateerd: 8.7.1902; 9.7.1902; 9.7.1902; 18.7.1902

**2.1.4 Bijstandverlening aan oorlogsslachtoffers in het algemeen**

**Inv. nr 59 Ingekomen stukken, algemeen 1899-1902-1916**

*Diverse berichten* (44) *over giften* voor de Vrouwen en kinderen in de kampen in Transvaal, 1899-1911. Enkele voorbeelden:

Opbrengst lezingen van W.J. van Rooyen en J.H. Liebenberg, Zaandam 29.11.1901: f 79,80. Lezing W.J. van Rooijen en Stefanus Meier op Rijsoord, Bolnes, dorp Ridderkerk op 4, 6 en 10 dec.1901: f 68,62.

Mej. F.J. van Zanten-Contant, Oostburg 15.7.1901: ‘M! Hiernevens f 2,50 voor de Worgerkampen. Ontvangst bericht wordt niet gewenscht, en evenmin verantwoording in de courant. Alleen bij strikte noodzakelijkheid kan vermelding onder lett. N.N. te O. plaats hebben. Mogen uwe schetsjes ook in Fransche en Engelsche enz. vertaling hun weg vinden’.

‘Waarde Heer! Hierbij heb ik de eer, u fl 25 te zenden, zijnde het bedrag van eenige belangstellenden in Sloten (Friesl.) bijeengebracht te behoeve van den Heer P.A. Steenekamp. Het zal niet veel – waar alle beetje moeten hier helpen nietwaar? Met de meeste achting J. Willemse, Ned. Herv. Predt. te Sloten (Fr.)’.

Zwijndrecht, 25 Sept. 1901 ‘Geachte Heer en Vriend! Namens het Bestuur der school bied ik u voor de vrouwenkampen aan ruim 40 paar witte katoenen kousen van verschillende grootte, alsmede een dozijn witte katoenen borstrokjes voor jonge kinderen. Indien deze kunnen worden opgezonden, zal ik trachten, dat ook de aanwezige voorraad op de openb. Scholen voor dit doel bestemd wordt, waarvoor minstens de bezending tot ruim 100 paar klimt. … C. Blok’.

Scheveningen, 11.7.1901. ‘Ingesloten f 200 voor de kampen bijeengebrachte vrouwen en kinderen van Transvaal en Oranje Vrijstaat. Gaarne ontving ik bericht van ontvangst, doch zag in ’t publiek mijn naam liever niet genoemd: als ’t moet zijn, stelle men daarvoor de initialen M.V.L. Hoogachtend Uw dw. R. Melvill van Lynden’ [*v.a. 1.8.1901 Minister van Buitenlandse Zaken*].

B*. Ingekomen brieven*

Verzen: *Nog eens Voor ’t Boerenkind*, van De Werkman. En: *Voor de Boerenkinderen, van Twee weduwvrouwen.*

Lijst van namen van Nederlanders die in Engeland woonden en bereid waren adressen van vrienden door te sturen.

f 24 ontvangen van H.J. Emous voor reiskosten.

? Ede 25.1.1902 over zoon in Zuid-Afrika.

Abeleven, burgemeester van Staphorst 30.10.1901 resultaat collectie Ned. Herv. Kerk te Staphorst, Rouveen.

B en W. Amsterdam, 6.11.1901. Collecte t.b.v. Vrouwenkampen in de Groote Koopmansbeurs niet toegestaan.

F.A. Bakker, Bunschoten 19.8.1901 dank voor foto Lizzy van Zyl.

Onbekend, Amsterdam 22.11.1901 vraagt informatie over mevr. L van der Merwe-Jaarsveld, met kinderen Harm Joh,, Jacobus L.M. en Sybrand Gerhardus.

K.F. van den Berg, Ned. Bank- en Credietvereeniging voor ZA, Amsterdam 11.10.1901.

W. de Boer, Waterkloof, Rustenburg 7.7.1903.

O. Boersma, Kampen 27.11.1901, over broer S. Boersma; 16.5.1902, over schoonzuster Rietkerken.

H. Bongers, Rotterdam 25.2.1902: Hoogeveen heeft opdracht gegeven 2500 sigaren naar St Helena en 2500 naar Portugal te sturen.

J. van Bruggen, Groningen 15.12.1902.

P. van Bruggen-Drewes, Groningen 23.9.1901.

H.J. Bijleveld, Heidelberg, 28.8.1903; Johannesburg 9.4.1906.

A.C. Casteleijn, Rietspruit 25.6.1905.

H. ten Cate, Utrecht 4.2.1903 [postpapier Krijgsgevangenen Kamp, Ragama, aan W. Baron Roëll].

Certheerke [?]. Dudley Engl. 27.3.1901 bereid Transvaals weesje op te nemen.

H.A. Cornelissen, Monnikendam 25.2.1902.

J.H. Dieckman, aannemer Amsterdam 10.12.1899.

J.C. Diehl, Ilpendam 4.10.1902.

J. Duiven [ex-gezantschap dr. W.J. Leyds], Utrecht 19.12.1902 Vraagt aan Emous reisgeld voor J.H. Timmerman, was onderwijzer Koedoesfontein wijk Zwartruggens Rustenburg, zijn vrouw is daar nog.

idem voor S. Bijlsma, was onderwijzer Maroetjesfontein (Bloemhof).

idem 23.12.1902 over J. Kat, onderwijzer Schweizer Reinecke.

idem p.o. Leyds, Utrecht Ramstraat 15, 6.3.1903 over C.P. Bester.

idem 24.11.1902: een gift van f 25 aan M. Proper, Amsterdam zou welbesteed zijn?

W. Eekhoff & Zoon, Boek- en kantoorhandel Leeuwarden25.8.1901.

H..J. Emous, Concept-brief, Amsterdam 3.1.1902 [Amsterdam 3.1.1902 brief ter verklaring van de toekenning van steun voor noodlijdende vrouwen en kinderen in het kamp…

Mej. S.M.A. en A.C. Erasmus, Stellenbosch 27.5.1902.

Gebrs. Van Essen, Steenwijk 5.3.1902 over A. Op ’t Hof [onderwijzer Transvaal].

A. Frost, Borne 16.9.1900.

J. Funke, directeur *Het Nieuws van den Dag*, Amsterdam 30.11.1899.

C.J. Griessel, weduwe van wijle J.D. Griessel, Roodepoort, distr. Edingburg.

De Groot. Advertentie tbv. Weduwe, waarvan man in ZA overleden is, Get. H.J. Emous, P. Groote, A.G.A. van Rappard; brief A.G.A. van Rappard, Purmerend, 12.6.1907 Op verzoek van P. Groote is ontvangen 3,5 Pond voor wed. De Groot; P. Groote, Ev. Luth. predikant, Amsterdam ongedateerd: verlengde opgave, reactie Van Rappard; 18.6.1907; 13.3.1908 over wed. De Groot-Schepers, gaat met twee kinderen als tweede hofmeesteres a/b Grotius naar Afrika; P. Groote, 25.7.1916 ; Lege enveloppe geadresseerd aan Levensverzekering-Maatschappij de Nederlanden: opschrift passage geld wed. De Groot.

Anna Hohls, Obernkirchner, Cassel 12.8.1901, weduwe van gesneuvelde; dr. Otto Hohls, officier van gezondheid Pretoria; idem, Duitse tekst.

H. Homan, Maastricht, jan 1902.

Jeannette van ’t Hooff, Breda 3.3.1903 wil onderwijs in ZA, aan Emous, met reactie.

Mevrouw van den Hoorn. Domburg 17.3. 1902; 9.6.1902; 17.6.1903.

Th.U. Ketelaar, Amsterdam 2.11.1901 collecte Kweekschool.

Mevr. B.J. Klazinga, Wierden 30.1.[1902?]

J. Lammerts van Bueren, NH Pred. Rotterdam 8.1.1902 over Poën, voorheen zendeling-leeraar in Transvaal.

P.S. van der Ley, Amsterdam 9.9.1902 aan Dr. Leyds: spraak met Paul Schutte over Otto Schultz, oud gevangene St. Helena, een been verloren; idem, 8.10.1902.

G. Lobry van Troostenberg de Bruijn, L.L.D., Drenthe, Eelde 7.9.1901.

H.J. Louw, Gent 9.9.1902.

Th. M. Metselaar, Amsterdam 2.11.1901.

G. Moerdijk [1902].

Breen v.d. Nor, Grevelduin Capelle, 27.11.1901 stuurt f 37,50 lezing heren Van Rooijen en Liebenberg.

J. Overnam [?] Haarlem 22 dec, 1899 aan Prof. Bellaar Spruijt, over vrouw van F.A. Jan van Bulderen.

Oosterend, Texel, 18.9.1901 resultaat drie lezingen van J.A. Breed, van het Afrikaansche Tehuis in Amsterdam.

J.G. van der Plas, Wateringen 14.12.1902.

Pool, Arnhem maart 1903 over broer die uit Transvaal verdreven was en in Amsterdam geen werk kan vinden.

Mej. C.A. Postema, Grahamstad, Training College 1.11.1910.

A. Ritmeester, Dordrecht 5.12.1899 Over zuster, J.E. Bähler-Ritmeester, met drie kinderen uit Johannesburg gekomen, getrouwd met H.A. Bähler, musicus Johannesburg.

Rijswijk (& Van ´t Hoog, exporthandel in Gouda Kaas), Sliedrecht 11.12.1899: verwijst naar mevr. J. de Wit, Amsterdam, zonder contact en geld met echtgenoot in Zuid-Afrika.

W. Scheepers, Rietvlei p.o. Brakspruit, Rustenburg 21.2.1910 aan Emous via Timmerman; idem, 15.6.1910.

D.H. Schutte, Diyatalawa Kamp, 21.9.1901 Ceylon aan D.J. Schutte, Amsterdam, over situatie hier en familieleden in Zuid-Afrika.

P. Schutte, Amsterdam 5.11.1901 stuurt brief van zwager Daniel Schutte op Ceylon.

F.H.C. Sixma, gep. Stationschef Amsterdam 2.12.1899 Vraagt lot mevr. M. Kooper met 9 kinderen: haar man in Transvaal in het leger, kan geen geld sturen.

S.A. Smit, San Juliao de Barra, 5.5.1902.

Prof. C.B. Spruijt, Amsterdam 22.12.1899 aan mr. J.B. Loman, vraagt aandacht NZAV voor vrouwen in kampen.

P.A. Steenekamp, Leeuwarden 4.4.1902.

F.J.D. Theijse, Amsterdam 12.3.1902.

J. Voorhoeve Jr, Rotterdam 2.8.1901 Gift van G.H.P. Bronkhorst, verzameld te Haarlem.

B.H. de Waal, Consulaat Generaal der Nederlanden, Kaapstad 28.11.1899 aan (vd Wall) Bake; vraagt hulp voor stucadoor J.W. van Senne.

Mej. H.J. van Woudenberg, Kerkwijk, Veenendaal 6.9.1902.

Lege enveloppe, gestempeld Breda 19 AUG 1901.

**Inv. nr 60 Ingekomen Stukken betreffende ingekomen giften tbv. Vrouwen en kinderen, 1901-1902**

A

Propaganda over concentratiekampen voor vrouwen en kinderen: foto van Lizzie van Zyl, Bloemfontein, 4 exx.

Bedankbrief voor ontvangen giften. [doorslag]

Gedrukt kaartje van bevestiging van ontvangen gift, 22.10.1901.

Gedrukte prikkaart Voor Linnengoed en Klederen voor de arme Vrouwen en Kinderen der Boeren, afz. C. Suringar-de Klugt.

Brebner, W.J.C., secretaris en thesaurier, Generale Boeren Hulp Fonds, ’s-Gravenhage 11.4.1902.

Bank voor Effecten- en Wisselzaken, ’s-Gravenhage.

Notitie Joh. A. Eelman, Voorzitter, en B. de Vlaming, penningmeester.

D.A. Waaldijk, directie *Het Nieuwsblad voor Nederland*, Amsterdam 26.1.1901, 6.9.1901.

B. en W. Amsterdam, 19.9. 1901.

Telegram Van Kol, Binnenhof, ’s-Gravenhage 5.12.1901.

B

Korte melding van Giften: Mevr. J.L.B., Amsterdam 11.10.1901 – zendt f 1000 ; T.v. B., f 200 ; H.E L, Anloo f 6; M.Pr.,, Amsterdam 9.10.1901 ; Suriname f 50;, J. Trijk, Kollekte kerk Koudekerk ; Voorhoeve Jr, J., Rotterdam 23.6.1901; C.J.A. So..tedam, Wilhelmina Gasthuis 21.1.1902 ; G.S.V[eltman]; Directie *Nieuwsblad voor Nederland* 4.10.1901; Jan Palboom; H.C.S., Amsterdam 26.6.1902 Westendorp & Co Amsterdam 35.7.1901 ; Hs.H, Sneek 1.7.1901; H.C. Veenstra, Meerenberg, Santgoed; Handwerkschool van Mej. G.J. Hage; Verslag van lezingen Maldeghem en Ecloo; Ferens, Den Haag 7.7.1901; Ds.S.S.; J. Westerhoudt & Co, Amsterdam, 16.6.1901; A.P., Hilversum 29.7.1901; Ds. W. Vrolijk, Zaamslag; Directie *Alg. Handelsblad,* Apeldoorn 24..6.1901; H.H. Ligtermiet, Culemborg; P.J.D. Theyse, Amsterdam 25.6.1901 verantwoord twee giften ;H.E.F.; J.C.G. B.; J.; v.S.v.S.,Zandvoort 11.9.1901; A.P.; J.K.S., Amsterdam oktober 1901; J.E.V[eltman].

Letter J.J. ‘Voor de vrouwen en kinderen kampen van het (ABATTOIR) in Zuid-Afrika. Kitchener heeft zijn slachtersmes goed aangezet’

Collectie Oosterkerk 21, 22 en 23 october 1901; K, Amsterdam 27.6.1901.

C

Ingekomen brieven van

?, Nijmegen 11.9.1901.

J. van Asch van Wijck, Obrechtstr.482 [Utrecht], 11.6.[1902?]; Utrechtscheweg Zeist 21.7.1902.

Bijker, P. en W., Aannemers Utrecht-Zwolle, Zwolle 2.12.1901 Voor mevr. Sijtse Boersma-Riphagen uit Potchefstroom, in kamp Merebank Natal.

Dekker, P.A., Koog aan de Zaan, 27.7.1901.

Gonsalves-Knoppers. Wed., den Haag 12.11.1901.

Mevr. van den Hoorn, Domburg, 14.4.1902; 24.9.1902; 7.10.1901 [ansichtkaart: Gezin van Christiaan de Wet].

Harink, mej. G., Zutphen 19.4.1902.

Hurk, B…, Amsterdam 18.1.1902 over twee documenten met handtekeningen Maria Theresia en Jozef II.

Junius, S.H. , Arnhem 29.9.[1901].

Kooman, C.J., Kampen 16.10.1901; 12.11.1901.

Leertingh, J.C., Monnikkendam, 23.12.1902.

Loon-Voombergh, Douarrière van, Zeist 11.7.1901.

Meijer, W. , Haarlem meldt adres C. Meijer POW, Kamp 2 Tent 3, Groenpoint, Kaapstad.

Ozinga, D., Pernis 6.3.1902; 6.3.1902.

Penning, L., Gorinchem 27.8.1901 [f 200].

‘Pleegzuster te Hilversum’, 2 juli.

Puy, J.C. du, Oosthem, 29.7.1901.

Schuurman-Maas Geesteranus, wed. D., Den Haag 26.3.1902.

Steenekamp, P.A., Meppel 19.11.1901.

Templeman van den Hoeven, Utrecht 6.7.1901.

Toussaint, S.H., Vondelstraat [Amsterdam].

Veltman Hzn, mr. J.E. , Amsterdam 19.11.1907.

Visser, mej. M.N., Dordrecht [29.1.1902.

Voorhoeve, A., dedemsvaart 11.8.1901.

Webb, Alfred, Dublin 29.11.1900.

Wet, N.J. de (L.U.R.), Mooifontein 22.7.1901 i.z G. Butler & Co, Aliwal Noord, met lijst kampen met inwoners.

Wolmarans, A.D.W., Scheveningen 5.4.1902.

Zuidervaart, N.C., Pernis 15.4.1902; 3.6.1902 i.z. mevr. S.M. Schoeman, [kamp] Howick, Natal.

**Inv. nr 61 Brieven van het Consulaat Generaal ZAR in Amsterdam betreffende verlening van bijstand, 1900-1903**

Van Consulaat-Generaal ZAR te Amsterdam:

12.5.1897 zendt brief H.H. Johnson uit Cairo.

2.5.1898; 26.5.1898; 23.11.1898 (H.E. Koopmans van Boekeren);

8.9.1900; 14.9.1900 ; 17.9.1900; 17.11.1900; 22.12.1900; 28.12.1900;

31.1.1901; 14.3.1901 (knipsels over Mej. van Breugel); 8.4.1901; 11.6.1901; 6.7.1901 ; 20.7.1900 (circulaire over Engelse verzekeringsmaatschappijen); 26.7.1901; 10.9.1901; 23.11.1901; 18.12.1901 (gift van T. Ockerse, speciaal belastinggaarder ZAR, te ’t Loo)

22.2.1902; 25.2.1902; 9.4.1903 (H.J. Emous; kopie brief J. van Brugge[n])

z.j., Lijstje ontvangen bijdragen, Krijgsgevangene Bhinital.

Gerhard Loewen naar Cons. Genl.

Particulars concerning Schools on the Proclaimed Goldfields SAR.

Vice-consul ‘s-Gravenhage J.Th.E. Canneel, 4.8.1902; 7.9.1902 over dames Ligthelm, Vahrmeijer, Hoogeveen;

Gezantschap ZAR, Brussel:

Zaakgelastigde ZAR, Brussel 29.10.1900 over brief van H. van de Wateren uit Deventer.

W.J. Leyds, 19.8.1901 over onderwijzers onder de Boerenstrijders als J. Visser, J. van Bruggen, Van Ravenswaay.

15.1.1902 W.J. Leyds: info van A.D.W. Wolmarans over kamp in Durban.

18.2.1902 kanselier.

C. van Boeschoten, Brussel 12.12.1899; 23.12.1900.

Consulaat Generaal Parijs: brieven van Joh. Pierson:

Parijs 26.10.1901 over H.G. Stanlan; Jhr Sandberg is hier.

Parijs 20.1.1902 info over vluchtelingen A.P. Nel, uit Vrijburg, en Antoni Miguel, Portugees; Daantje de Klerk.

Ingekomen brieven van:

Leyds, mevr. L., den Haag 4.6.1898.

F. de Villiers Smeer, Marienthal aan W.D. Koot 30.12.1901; aan Emous 32.12.1901.

Kretschmar, J. van, Amsterdam 10.10.1902.

Beerends, D., Amsterdam 5.1.1903 ontvangen giften.

Snethlage R.A.T.. Hilversum 26.2.[?] over de Duitse Snethlages. Hilversum, 20.6. [ ], Amsterdam 29.11.1900 ; Amsterdam 10.10.1902.

**Inv. nr 62 Stukken betreffende uitkeringen aan onderwijzers en hun familieleden, gedeeltelijk door J. Duiven namens Gezant dr. W.J. Leyds, 1901--1903**

Heer, Joh. de, Rotterdam 23.9.1901 Over mej. Meester.

J. van Harn (voorheen onderwijzer te Hekpoort), Krabbendijke 14.10.1902.

Klazinga-van Deun, B.J., Wierden 20.6.1902.

Stoker, P., en echtgenote, Johannesburg 13.3.1902, 16.6.1902.

Duiven, J., adm. Hulpfonds Gezantschap ZAR, Utrecht, Ramstraat 15, 19.9.1902 i. z. C.P. Bester, Amsterdam; idem, 20.10.1902 i. z. S.J. Beest van Andel; idem, 2.12.1902 i. z. W.H. Neethling; idem, 31.12.1902 i.z. J. van Bruggen; idem, 20.1.1903 i. z. W.J. Herbst; idem, 26.1.1903 J. Kat; idem, 17.2.1903 J. Kat en mej. J. Kat; 3.3.1903 i. z. J. Kat; idem, 2.4.1903 i. z. fam. Kat

Voorhoeve, J.V., Den Haag 29.6.1902 Over Zerbst.

Kretschmar [van Veen], J.[A.} van, Amsterdam 31.12.1902 en J. van Bruggen aan Jhr. J.A. van Kretschmar van Veen, Groningen 26.12.1902.

Wortman, F.J.D., Rotterdam 22.1.1902.

Jacobsz, M., Pretoria 27.5.1902; idem, 18.7.1902.

Wüst-Bekker, C.E.C., Amsterdam 27.3.1903 lening, tlv. Echtgenoot I. Wüst, Pretoria.

**Inv. nr 63 Stukken betreffende uitkeringen aan (overleden) onderwijzers en hun familieleden 1901-1910**

(Dr. W.J. Leyds), Brussel 5.11.1902: opdracht steunverlening aan de [weduwen] Broeksma, Ligthelm, Hoogeveen, Vahrmeijer; idem, 3.3.1903; idem , 3.6.1903; idem, 8.10.1902; idem, 29.11.1902; idem, 7.1.1903; idem, 4.2.1903; idem, 1.4.1903; idem, 2.5.1903; idem, 2.9.1903.

Duiven, J., Utrecht 8.9.1902: uitbetaling steun aan de weduwen Broeksma, Ligthelm, Hoogeveen, Vahrmeijer; idem 10.10.1902; idem, 7.11.1902; idem, 2.11.1903; idem, 3.12.1903; idem, 4.1.1904.

Duiven, J., Utrecht 26.11.1902 [navraag i. z. wed. C. Post, Amsterdam].

Duiven, J. Utrecht 26.11.1902: genl. Botha vroeg hem lijst van gesneuvelden en van in Nederland of Europa verblijvende verminkten; idem, 6.12.1902: geen idee wat Botha wil met die lijst; idem, 17.12.1902 dank voor lijst van gesneuvelden en verminkten, opgesteld door Emous, zal naar genl. Botha sturen.

Duiven, J. Utrecht 17.12.1902: over mevr. H.C. Klooster-Sietsema.

Groot, wed. de, Amsterdam 5.11.1907.

Hoogeveen, wed. J., 11.6.1906 Amsterdam aan Dr. Van Mansveld, [Met kanttekening van Mansvelt: ‘Weled. Heer Emous, Wat dunkt u hiervan? En Emous noteerde: ‘’Beslist onbetrouwbaar’]; idem, 7.6.1910 Amsterdam aan G.A.A. Middelberg [met reactie van Middelberg].

Goddefroy, mevr. S.M., Pretoria 20.5.1902: erkent via M.E. de Wildt de ontvangst van 5 Pond.

?, Nijmegen, 22.10.1901.

**Inv.nr 64 Brieven van M.E. de Mildt, Ned. Bijstandsfonds Pretoria, aan H.J. Emous; met kwitanties**

*M.E. de Wildt (Kediri, Java 21.1.1855 - 6.7.1907 De Haag), ingenieur, naar Zuid-Afrika in 1888 en in dienst NZASM, hoofdingenieur, 1894 secretaris directie; vice-consul, 1900 secretaris Nederlandsch Bijstandsfonds voor Zuid-Afrika; 1902 bestuurslid algemene commissie voor Christelijk Nationaal Onderwijs.*

Reglement in zake schoolsubsidies, door het Nederlandsch Bijstands-Fonds voor Zuid-Afrika, treedt met 1 Januari 1901 in werking.

Ned. Bijstandsfonds voor ZA. Verslag der Werkzaamheden over de maanden October en November 1901. Pretoria 13 December 1901. M.E. de Wildt, secretaris.

20.11.1901 S.J. van Wijck te Krugersdorp.

21.11.1901 A. Geusau; commissie kamp Balmoral A. op ’t Hof, J. Rijkaart, J.P. Steyn.

29.11.1901

13.12.1901 M.E. Hollard; met dr. Lohman kamp Irene bezocht.

19.12.1901 2x K.van Rijsse; dr. Reinink, dr. Breyer; Hollard naar kampen Heidelberg, Standerton en Volksrust; ds. Knobel.

?.1.1902 Mevr. Joha Botha-Steenkamp; mevr. Wolmarans-Prinsloo; mevr. Elisabeth Wolmarans-Prinsloo ; huis Wolmarans op Sunnyside door Engelsen in gebruik; mej. C.J.S. van der Walt-Pretorius; Mrs. [S.M.] Schoeman van Lijdenburg was op Irene, nu Standerton.

16.1.1902 F. van Poppelen; mevr. C.J.S. en A.J.A.

17.1.1902 Domela Nieuwenhuis (consul generaal).

27.1.1902 Domela Nieuwenhuis; ds. en mevr. H.S. Bosman; mej. C.J.C. van der Walt in Irene; N.W. Ligthelm, dr. H. Reinink.

28.1.1902 Goederen voor kampen.

5.2.1902 Mevr. Bosman, mej. C.J.E. van der Walt-Erasmus in Irene; N.W. Ligthelm; H. Reinink, wed. Joha Botha-Steenekamp; mevr. Wolmarans-Franken, Wolmarans-Prinsloo ; Hester Wolmarans-Geldenhuis, Alwyn Prinsloo van Pienaarsrivier; Jan Strauss van Koffiespruit; Balmoral en dhr A. Op ’t Hof; H. Reinink.

7.2.1902 a. ds. Jac. van Belkum .

id. b. de heren Van Binnendijk, Vletter, S.J. van Wijck, Vermeer te Krugersdorp; overleg met Reinink.

14.2.1902 aan mev. Bosman voor H. Wolmarans-Geldenhuis in Irene, Alwyn Prinsloo, Jan Strangens; aan A. Op ’t Hof voor Balmoralkamp; kampen Pietersburg, Colenso; ds. W.P. Rousseau in Pietermaritzburg; Op ’t Hof en Balmoral, ds. Jac. van Belkum en kamp Merebank; ds. Esselen en Van Belkum vormen een commissie.

8.3.1902 a ; b in kamp Colenso zijn mevr. Joh. Botha, Eline Wolmarans, Elizabeth Wolmarans; mevr. C.J.S. van der Walt Pretoria; S.J. van Wijck te Krugersdorp; M.E. Hollard gaat naar Europa.

1.5.1902 Mej. C.J.S. van der Walt-Pretorius; mevr. F.K. Jacobs, mevr. Schalk Burger; P. van Pienbroek, wed. Slotboom; mej. J.C. Henning, mevr. Pons. De onderwijzers W.D. Vahrmeijer en P.J. Westerhoff zijn overleden.

9.5.1902 Van der Walt-Erasmus; P. van Pienbroek, wed. Slotboom; op Irene J. Botha-Steenekamp, A. Wolmarans-Prinsloo, E. Wolmarans; mevr. J.L. Henning uit Burgersdorp nu Pretoria, man Bermuda. Mevr. Pons; W.J. Schepper; van Pienbroek; mevr. Bosman, mevr. F.J. Jacobsz, mevr. S.W. Burger; Mac Lachlan is uitgezet, werk wordt opgevolgd door G.H. Holtzhousen en A.J. Rossouw.

9.5.1902 aan mevr. S.M. MacLaine Pont, secretaresse ‘Alcmaria’ ; mej. J.L. Henning.

10.5.1902

16.5.1902 Onderwijzer H.J. van der Heijden; juffr. Termaat.

22.5.1902 Mevr. Goddefroy; mevr. S.W. Burger, C.J.S. van der Walt.

24.5.1902 Mevr. Frans Jacobs; Boutkan; F.J. Nel,

6.6.1902 Mevr. Bosman; mevr. Pons.

12.6.1902 J.M. Veenhuizen, W. Offringa, H. Koch, Gijsbert van der Walt; mevr. Beukes; mevr. M. Franken, man naar Durban gebracht.

19.6.1902 N. Tromp; ds. Coetzee; juffr. Bosman; D. Heystek; uit Boksburg: J. Lamprecht, W.E. Muller; mevr. Pons; T. Jansen, kinderen Teunis Kruger; Bosman; Tilanus.

4.7.1902 [N.W.] Ligthelm senior is overleden; onderwijzer G.K. Westerhoff is in het Zoutpansbergsche vermoord, zaak wordt onderzocht; mevr. F.J. Jacobs; Ph. Jacobus Nel; mevr. Van Harn, haar man is geloof ik ook onderwijzer; ds. Coetzee geeft uit in Belfast; mevr. C.M. Franken; mevr. J.D. Odendaal; J.L. Henning.

11.7.1902 J. Jolink op weg naar Holland; dr. Tileman; mevr. Bok; kapitein Hendriks.

28.7.1902 Mevr. F. Jacobs, 3 wezen Perrius, Ph. J. Nel, P.J. Venter, J.C. Wijthoff, mej, G. Heystek, mevr. Henning.

17.8.1902 Zal foto’s sturen.

31.8.1902 [postkaart].

4.9.1902 Mevr. Franken, mevr. Odendaal; Ph.J. Nel; Martinus van Tijen; familie Bok; N. Tromp; fam. Ligthelm; onderwijzers N. Tromp, H. H. van Rooyen, F.W. Wagner, M. Vaandrager en Boneschans

11.9.1902 Overleg regionale contactpersonen.

22.9.1902 De school van Riemersma.

27.9.1903 Ontmoeting van de echtgenoten van mevr. S.E. Wolmarans en M.J. Wolmarans , eerst op Irene en april naar Natal. Sprak met ‘Vriendenkring’ over onderwijs.

7.10.1902 Telegram: pindaric within mouthful Sportman ; over scholen, expert salaries.

10.10.1902 School Hagen, Limpers, Löw, mej. van Harn, juffr. W. de Boer, juffr. Prak, juffr. Ten Cate, mevr. Kamp te Potchefstroom; wed. Ligthelm.

2.11.1902 Hagen, H.H. van Rooyen, S.G. Wiechers; Commissie voor CNA, voorzitter ds. P. Postma, advocaat J.C. Smuts.

30.11.1902 CNO; M.P. Barendsen; H.H. van Rooyen, Hagen, A. Op ’t Hof, dames Wolmarans en Bosch, wed. Ligthelm; wed. de Jonge; over scholen.

30.11.1902 [briefkaart] Mevr. Meurs te Potchefstroom.

[30.11.1902 M.J. Vaandrager, Pretoria aan H.J. Emous.

18.1.1903 Mevr. Vahrmeijer, L. Meyer te Jo’burg.

1.2.1903 Wed. Ligtheim, wed. Vahrmeijer.

8.2.1903 Wed. Ligthelm, wed. Vahrmeijer, L. Meijer.

22.2.1903

7.3.1903

22.2.1903 Pretoria: A. van Haaften.

25.3.1903 N. Vallentgoed; A. van Haaften; H. Visscher.

28.3.1903 weduwen Vahrmeijer en Ligthelm.

11.5.1903

7.6.1903 N. Vallentgoed, wed. Vahrmeijer, wed. Ligthelm.

11.7. 1903 te Johannesburg; Meischke Van der Kuit, Hilarius; te Pretoria Gebrs. te Groen, H.G. Dorlas, Schallies en Verwayen.

20.7.1903 Secretaris van. Ned. Bijstandsfonds is J.J. Enschede, Pretoria.

20.9.1903 Leydsdorp: A. Op ’t Hof; H. Visscher.

28.10.1903 Brand Bantje Rivier over J. van Breugem Jr.

28.11.1903 Pietersburg: weduwe Land; H. Rissik.

23.12.[1905] Over mevr. H.C. Jorissen; [de Mildt] ‘mijn archief over Leydsdorp-spoorweg heb ik op zolder Ned. Bank geplaatst, onder het stof nu’.

8.3.1906???

2.9.1906 Eindrekening.

29.10.1906 Betaald aan mej. Oberhuysen.

21.12.1906 Op uw brief heb ik onmiddellijk geld overgemaakt aan Mevr. [Johanna] Brandt[-van Warmelo] te Pietersburg, hierbij haar antwoord – ik had haar er op gewezen dhr. Kalff te bedanken. [*Vergelijk Inv.nr 2*]

?.0.1907 (Klad) Amsterdam aan J.H. de Wildt, Alkmaar, over administratie van wijlen M.E. de Wildt.

17.7.1907 J.H. de Wildt (Cadettenschool Alkmaar) over rekening broeder.

Kwitanties van verleende steun 1902-1903.

**Inv. nr 65 Stukken betrekking de financiële hulpverlening na de oorlog aan individuele personen 1902-1906**

P.J. Le Roux, Aliwal Noord, 19.4.1902.

J.A. Kretschmar van Veen, Amsterdam 13.5.1902 over mevr. Zonneveld en kinderen.

A.D.W. Wolmarans, Scheveningen, 8 juni 1902 betr. wed. Botha en Mien en Betty Wolmarans, kamp in Natal.

S.M.A. Erasmus en A.C. Erasmus, Stellenbosch 13.6.1902.

Reçu Comité General pour la Belgique de Secours aux Veuves des Boers, getekend P.J. Vahrmeijer 4 Aout. 1902.

D.C. Meijer, Amsterdam, 11.9.1902.

S.G. Wiechers, Alewynspoort 23.10 1902.

Secretaris Alg, Ned. Verbond aan dr. N. Mansvelt, 28.10.1903: 4 kandidaten voor Chili: 1. F. ten Kaate, onderwijzer bij P.J. Schutte; 2. J. Adolfs, HdS te Gortel; 3. J. Gravesteyn, onderwijzer Woerden, eerder te Waterval, Standerton; 4. K. Bouma, HdS te Hemelum, Friesland. Met notitie Mansvelt aan Emous 29.3.1903.

Generaal J.A. van Zyl, Amsterdam 18.1.1904.

Louis and Lydia Debus, ‘Heimat’, Prestwood, Bucks, England, 13.3.1905.

M.S. Lingbeek, Arnhem 8.8.1906 betr. N. Tromp, onderwijzer in Natal, heeft nog schuld 42 Pond voor verleende steun in de oorlog.

**Inv. nr 66 Ingekomen brief met een verzoek om een commando-pak voor C. Plokhooij.**

C. Plokhooij, Aardenburg p/o H.J. Louw 14.9.1901.

*Zie G.J. Schutte, ‘Strijder met lichtbeelden’. Spectrum Zuid-Afrika, oktober 2023*

**Inv. nr 67 Ingekomen verzoek om steun aan het Kindertehuis te Zetten**

Brief van Mej. A.C.J. Calkoen, Haarlem (stempel Haarlem 29.9.1901), en:

Brochure: *Uitgestotenen* [8 blz.] door: Mej. M.W. Maclaine Pont te Zetten, mej. A.C.J. Calkoen, Haarlem.

**Inv. nr 68 Ingekomen brief met verzoek van steunverlening 1902**

J. Duiven, adm. Hulpfonds Gezantschap, 23.9.1902 Ramstraat 15, Utrecht: over vertrek van A.F. Nel naar Zuid-Afrika.

H.C. de Bruijn Prince, 6.10.1902 ‘s Gravenhage, secretaris van de Vereeniging van Gouvernements-ambtenaren der Zuid-Afrikaansche Republiek, die 27 september [1902] had vergaderd; met circulaire *Oud-Landgenooten in Zuid-Afrika.*

**Inv. nr 69 Steunverlening 1902**

Brief van Gebrs. W. en P. de Bruijn, ’s-Gravenhage 8.9.1902, over betaling kamerhuur.

**Inv. nr 70 Verzoek om betaling steunverlening van Weldadigheidkantoor der Holl. kerken alhier (Amsterdam)**

**Inv.nr 71 Steunverlening school te Fordsburg, 1902**

L. Meijer, Johannesburg, Fordsburg 26.7.1902 vraagt om steun voor de school.

J.G. Hoogstraten Johannesburg, 30.11.1902 over school van Meijer; idem, ; 13.10.1902 dank voor steun school van Meijer; wijst op Kindertehuis Langlaagte waarvan secretaris is

**Inv.nr 72 Huisorder van het Afrikaans Tehuis, bewoners**

Het Afrikaans Tehuis, Amsterdam: Huisorder (twee blz.).

Namen van de personen thans woonachtig in het Afrikaansch Tehuis, N[ieuwe] Heerengracht 143 [schoolschrift, p.1-2, ongedateerd: P.A. Stenekamp; S. Meijer; J.A. Breed; C.S. de Beer; C. van der Waldt; L.A. van Heerden; H.J. van Heerden; S.T. Rothman; J.D. van Heerden; H.J.S. van der Waldt; A.J. van der Waldt; J.H. Liebenberg; M.S. Pretorius; F. Postma; J.D. du Toit; Thom DesCally; Hendrik Rissik; C.J. Stepherd; T.T. Venter; J. Smith; *Familie Snijman*: A., Mevr., Jan, Philip, Jacobus, Susanna Snijman, Kinderen Bettie, Hester, en klein kind; *Familie Viljoen*: P., Mevr., kinderen: Schoria, Jacoba, Piet, Klein kind; *Famiie Vermaak*: C., Mevr., kind.

Lijstje Namen van Afrikaners [één blad, ongedateerd]: C.M. de Clercq; A.S. de Jager; F.S. Taute; A..J. Joubert; A.M.J. Botha; M.B.A. Coetsee; H.M. Prinsloo; E.S. Grobler; J.N. Grobler; M.N. Prinsloo; M.E. du Preez; E.H. Roos; A. Vorster; M. Hattingh; R.C. Vaar; Anna Cronjé; A.M.D Fourie; A.M. Harmze; A. Lategan; Olb.J. Havenga; E.E. Smit; Anna Catrina Botha; F. du Plessis de oude; F.J. du Plessis; Anna Veij; Lietta de Klerk; G.J. Fourie; N. Fourie; J.M. A.Ph. Meyers; A.M. Uijs; J.M. Uijs; ? ; Willie Swart, J.M. Uijs; J.v. Rooijen.

Aufruf , steun aan NZAV [Duitstalig, onbekende krant].

*Deutsche Wochenzeitung in den Niederlanden*, 10. März 1901 S.1-2.

*Alg. Handelsblad* 73e Jaar: zaterdag 29 december: NZAV (knipsel p. 1) art. ‘Over Ned.Zuid-Afr. Vereeniging’ .

Brieven:

Walt, J.H.S. van de, Amsterdam, 30.3.1901.

L. Hijmans, NHK predikant Koudekerke, Walcheren 17.10.1901 -Vraagt informatie over A. Snyman in Afrikaansch Tehuis; kan hij nog eens komen spreken?

Walt, A.J. van de, Hees (bij Nijmegen) 14.6.1902.

Steenekamp P.A., Burgersdorp 4.7.1903.

*Deutsche Wochenzeitung in den Niederlanden* 10 März 1901, 6.6.1903.

*Alg, Handelsblad*, 73e jaar. Binnenland Amsterdam.

G.A. Tindal, Kamerheer i.b.d. H.M. de Koningin [op briefpapier Amstel hotel), Amsterdam. 26.2.190? Uw verzoek om door Afrikaanse meisjes een bloemen bouquet laten aanbieden, is goedgekeurd.

J.W. de Villiers, Amsterdam 5.10.1901 – vraagt plaats in Afrikaansch Tehuis.

Gedicht van ‘een Hollander, Warme Boerenvriend’: Gaat gij naar Duitsch West Afrika …. Briefkaart aan de heer Botha en andere bewoners van het Afrikaansch Tehuis.

De Villiers Smeer, 6.9.1902.

**Inv.nr 73 Herstellingsoord in Zeist, 1900**

Brief (copie) van A.A. de Veer, G. Jochems Mulder, Zeist 17.9.1900 aan dr. Leyds, Brussel: Herstellingsoord te Zeist kan 10 ‘uitgeweken Zuid-Afrikanen, wier zenuwgestel door de jammerlike gevolgen van den oorlog leden’ opvangen; hier werkt nu Jonkvrouwe B[regje].v.d.Poll, U bekend uit Pretoria.

**Inv.nr.74 Boeren-Generaals in Amsterdam, september 1902**

*Beroep der Boeren-Generaals op de beschaafde wereld*, [get.) Louis Botha, C.R. de Wet, H. De la Rey. (met opdruk). Niet te publiceeren vóór Woensdagavond 24 Sept.[1902].

Commissie voor de inzameling van gelden voor het Generale Boeren Hulpfonds te Amsterdam [op 17 november 1902 en volgende). [met] Inschrijvingsbiljet.

Doorlatingsbewijs (stempel Hoofdcommissaris) voor een der H.H. Leeden van de Commissie van ontvangst van de Heeren Botha. Geldig op 11 September 1902.

Giften ontvangen van: J.W. Smelt, Amsterdam 27.9.1902 aan mr. J.B. Loman, gift f 25; R. van Lennep, 27.9.1902 f 100; H.J. de Marez Oyens f 1000; w. f 300; V.E.T. f 300; E. van Lennep f 100; G. van der Kolk, collecte Kerkwijk, 10.10.1902 f 189.

**2.1.5 Bijstandverlening aan concentratie- en krijgsgevangenenkampen in Zuid-Afrika, 1900 -1928**

**Inv.nr 75 Ingekomen brieven betreffende Kamp Aliwal Noord, Kaapkolonie 1901-1902**

Le Roux, P.J., voorzitter Liefdadig Kommitte voor Refugee’s Kamp, Aliwal Noord 15.11.1901; idem, 23.11.1901; idem, 14.12.1901; idem, 20.1.1902; idem, 11.2.1902.

Plessis, J. du, Vrouwenkamp, Aliwal Noord 18.1.1902; idem, 11.2.1902.

**Inv. nr 76 Ingekomen brieven betreffende Kamp Balmoral, Transvaal 1902**

A.Op ’t Hof, Burger-Kamp, Balmoral 29.1.1902.

Notitie: F.A. van Achterbergh, woonde Lijdenburg, heeft 1 jaar op Ceylon; Rika Siebolds – drie meisjes in kamp Balmoral.

Notitie Emous over Van Achterbergh.

Visitekaartje Joh. G. F. van Achterbergh, Amsterdam.

**Inv. nr 77 Ingekomen brieven betreffende Kamp Barberton**

Niekerk, J.C. van, secretaris Kamp commissie Barberton c/o Messrs de Waal & Co, Lourenço Marques, Apeldoorn 27.5.1902, met (afschrift van) G. Nijsse.

Nijsse, N.G., Barberton 28. 4. 1902; idem, 7 .5.1902; ongedateerd, met lijst gewenste goederen.

**Inv.nr 78 Ingekomen brieven betreffende Kamp Bethulie**

Bester, H.C.J., Bethulie 21.10.1901; idem, 1.11.1901; idem, 12.11.1901; idem, 14.11.1901; idem, 18/25.11.1901; idem, 23.11.1901; idem, 25.11.1901; idem, 9.12.1901 ; idem, 4.1.1902; idem, 17.1.1902; idem, 4.2.1902; idem, 11.2.1902; idem, 27.2.1902; idem, 16.4.1902; idem, 7.5.1902; idem, 21.6.1902; idem, 26.3.1902.

Op ’t Hof, A., Bethulie 7.4.1902.

**Inv. nr 79 Ingekomen brieven. Bloemfontein**

Blignaut, P.A., Bloemfontein 11.8.1901.

Brill, J., Consulair Agentschap der Nederlanden, Bloemfontein 16.2.1902; idem, 2.3.1902; idem, 8.3.1902.

**Inv.nr 80 Ingekomen brieven. Burgersdorp**

Steenkamp, J., Burghersdorp, 22.4.1902; idem, 10.1.1902.

**Inv.nr 81 Ingekomen brieven. Colesberg**

Meiring, A.M., Colesberg 14.12.1901; idem, 30.12.1901.

Scholtz, ds. G.A. (Colesberg), London 11.8.1901; Colesberg 30.12.1901; idem, 15.1.1902; idem, 4.11.1903; idem, 8.4.1904; idem, onvolledig 1905?

**Inv.nr 82 Ingekomen brieven. Durban**

Meeth, A., Durban, 14.12.1901.

**Inv.nr 83 Ingekomen brieven. Heidelberg, Transvaal**

? , werkzaam op kantoor A. von Geusau, Heidelberg (Transvaal) 5.12.1901; idem, 24.12.1901; idem, 23.1.1902; idem, 6.2.1902.

Bongers, P., 23.1.1902.

Derwig, P.J., Heidelberg 11.2.1902 met uitgaven in kamp Burgersdorp.

**Inv.nr 84 Ingekomen brieven. Kaapstad**

Scholtz, C.P., Hon. Secr. Relief Comité, Kaapstad 11.3.1902 met notitie voor uitgaven; 30.4.1902 met notitie voor ‘Alcmaria’; idem, 21.5.1902; idem, 25.7.1902; idem 21.8.1902.

**Inv.nr 85 Ingekomen brieven. Kimberley**

Perold, S.J., Kimberley 24.1.1902 commissie voor twee kampen Kimberley; idem, 22.3.1902; idem, 31.3.1902.

Theron, C.D., kapelaan kampen, Beaconsfield 5.2.1902; idem, 12.4.1902 Perold naar eigen gemeente; idem, 28.7.1902 stuurt foto’s.

**Inv.nr 86 Ingekomen brieven. Krugersdorp (S.J. van Wijck)**

S.J. van Wijck, Heerenveen 2.2.1898; idem, 20.6.1898; idem, 17.10.1898; idem, a.b. ‘Gascon’, 1.2.1899.

Krugersdorp 10.9.1899; 14.12.1899; 24.3.1900;

Krugersdorp 15.1.1901 fam. Kloppers terug, wij blijven;

7.5.1901, 15.1.1901, 10.7.1901, 14.8.1901, 21.8.1901, 4.9.1901; 6.9.1901; 11.9.1901,

2.10.1901; 9.10.1901; 20.10.1901, 12.11.1901; 20.11.1901, 28.11.1901, 4.12.1901, 18.12.1901.

Rapport van steun aan onderwijzers of hunne families in en buiten Kamp Krugersdorp v.a. 16 mei 1901, gedateerd 17.12.1901;

2.1.1902, 8.1.1902, 15.1.1902, 22.1.1902, 29.1.1902, 5.2.1902, 12.2.1902, 19.2.1902, 27.2.1902, 13.3.1902, 20.3.1902, 27.3.1902, 3.4.1902, 10.4.1902, 17.4.1902, 24.4.1902, 1.5.1902, 8.5.1902, 19.6.1902, 19.6.1902, 20.8.1902, 14.9.1902, 25.9.1902, 28.9.1902, 24.1.1903.

Rekening en Verantwoording Gelden tot steun van Onderwijzers onder beheer van S.J. van Wijck 1 Dec. 1901 – 13 Jan. 1902. Getekend S.J. van Wijck 6 Maart 1902; getekend door Gustav Radloff, voorzitter Commissie.

Commissie tbv noodlijdende vrouwen en kinderen in de kampen:

Rapport van inkomsten en uitgaven 14 mei 1901-31 december 1901.

Gustav Radloff, Krugersdorp 16.1.1902. Met P.S. over kleding voor kinderen.

J.C. Human, Refugee Kampen, Krugersdorp 15.1.1902 (besteding gelden; zoekt naar mevr. M.S. Schoeman, echtgenote van David Schoeman); 22.1.1902 ; 6.2.1902 (gezin Schoeman was kamp Middelburg, nu in Merebank, Durban).

Notitie F.J.D. Theyse en P.J. W. Wellensiek: over wekelijkse berichtgeving uit de kampen.

Notitie, ongedateerd [eind 1902]: De Commissie voor de Vrouwenkampen (H.J. Emous, F.J.D. Theyse, P.J.W. Wellensiek) ontving weer een aantal brieven van de Commissiën bij of in de zoogenaamde Burgerkampen in Zuid-Afrika, waaruit de volgende fragmenten ter algemeene kennisse brengt: ….

Addendum:

P. Vermeer, Krugersdorp, 25.9.1902: onderwijzer, belevenissen in de oorlogsjaren.

A.E. Hofman, Hoefontein, pk. Koranafontein, via Klerksdorp; Havefontein 15 .10.1898 onderwijzer.

Mr. T.P. Tresling, Red. *NRC,* Rotterdam 28.11.1901 – krijgt uittreksels van brieven van Van Wijck, maar die staan dan al eerder in *Handelsblad* of *Telegraaf* – wil gelijk behandeld worden.

**Inv.nr 87 Ingekomen breven. Merebank**

Ongedateerd en onvolledig: p.1 en 2 ontbreken. Ds. W.P. Rousseau over steunverlening.

27.1.1902 Merebank J.P. Ochtman aan Emous.

22.1.1902 Jac. van Belkum. Belevenissen sinds okt. 1901.

8.3.1902 Amsterdam. J.M. Burger aan F.J. Theyse. Geeft brief van Mimie Roos, [kamp] Durban.1902 aan zijn zuster. Meneer M. leeft nog, evenals Donker; oudste zoon van oom Everts is gesneuveld, Jan Beukes overleden aan zijn wonden. Vrouw van oom Everts is te Mid[delburg]. Overleden, hun vier kinderen bij ons. Inkomsten komen niet over, vraagt hulp. Brieven aan Sluiter.

4.4.1902 Merebank. Blok J Rij C No 34. Ds. Jac. van Belkum aan Emous. Verantwoording voor ontvangen steun.

10.4.1902 Burgerskamp Jacobs, blok E.1, Durban Mevr. G.J. Boegman. Man in Indië, geeft school aan prisoners. Heb met vijf kinderen in kamp Middelburg geleefd, zwaar, ziekte kinderen. Sedert 16 maart naar Natal, veel vrouwen en kinderen uit Transvaal en Vrijstaat in grote kampen met zinkkamers. Weet niet of Mrs. Kastein overgekomen is; een dochter op zee overleden.

21.4.1902 Merebank Jac. van Belkum.

8.5.1902 Merebank Jac.van Belkum. Over steunverlwening. Mrs. van der Merwe (schoenmoeder van Wiechers) en de dames Jansen en Heytmeijer niet kunnen vinden.

**Inv. nr 88 Ingekomen brieven. Middelburg (Dr. E.J. van Gorkom en D. van Woudenberg)**

17.9.1901 D. van Woudenberg, secretaris Middelburg Executeurskamer en Voogdij Maatschappij (Beperkt.). Sprak met mevr. Kastein, in Caronia. Goede omstandigheden. Wil niet naar Holland.

24.11.1901 Dr. [E.J.] Van Gorkom. Mevr. Kastein met twee kinderen en fam. Teunis Janson aan boord. Financiën. Mnr Van de Wind; fam. Theysse naar Machado-dorp; mevr. Boegman en zieke kinderen, Diepraam; Coba Stork; Ganswijk.

27.11.1901 Dr. Van Gorkom. Jongste kind van mevr. Kastein te Durban overleden, een kind van Janson typhoid. Boot vertrokken zonder hen.

5.12.1901 Van Gorkom. Briefkaart. De ‘König’ had vertraging, mw. Kastein gaat toch mee, waarschijnlijk 1/12. Met de ‘Kanzler’ vertrekken 12/12 Mevr. Willem Janson en 3 kinderen, mevr. Teunis Janson en 2 kinderen, Boutkan en vrouw, Hofland met 3 kinderen, Dogterom met vrouw en 3 kinderen.

21.1.1902 Van Gorkom. Over mw. Kastein. Janson. Kraaienborg. Steun verlening, ook aan in vele andere genoemde mensen.

3.2.1902 Van Gorkom. Fam. J.H. Janson.

5 .4.1902 stempel Pretoria. Briefkaart, Dr. v. G [orkom], Bus 1006 ‘Voor ca. veertien dagen verlieten wij Middelburg, dat voor een mensch ondragelijk begon te worden. Beloof verslag en advies’.

**Inv.nr 89 Ingekomen brieven: Pietermaritzburg. Ds. W.P. Rousseau**

**Foto**: W.P. Rousseau, predikant der NG Kerk Pietermaritzburg. Foto W. Laws Caley, Photographer, 208, Church Street Pietermaritzburg.

23.3.1903 Pietermaritzburg. R. Blankenberg. Boeren Refugie, kwitantie voor ds. W.P. Rousseau.

*Brieven van ds. W.P. Rousseau, met bevestiging van ontvangen gelden en steunverlening, soms met beschrijving van de situatie in de (vrouwen)kampen en van ondersteunde personen.*

1901 *De Concentratiekampen*. Krantenberichten, Mededelingen van de Commissie voor de vrouwenkampen te Amsterdam vanwege het CNBC over vrouwenkamp Pietermaritzburg, uittreksels uit brieven van ds. W.P, Rousseau 13 Juli - 3 October 1902.

21.8.1900 Durban.

29.8.1900 Durban.

17.10.1900 Krugersdorp (Bus 123) Nr 62. Piet en Margot [=?] aan Waarde Moeder en Zusters. Zoontje Wim. Zij onderwijzeres en op administratie van hospitaal.

18.7.1901, 24.7.1901, 8.8.1901,

21.8.1901 Durban. Ziekte en sterfte in kampen; exemplaren van *Neerbosch Zangen* verspreid,

3.10.1901, 8.10.1901, 18.11.1901, 27.11.1901, 17.12.1901, 31.12.1901, 8.1.1902, 10.1.1902, 17.1.1902, 24.1.1902, 27.1.1902, 31.1.1902, 8.2.1902, 12.2.1902, 12.2.1902.

27.2.1902 The Standard Bank of SA, Pietermaritzburg. Overzicht July-December 1901, jan-feb. 1902 (5 pp.).

5.3.1902 Nieuw kamp bij Colenso 4000 inwoners. Ds. Wolhuter, Comité op Howick.

7.3.1902 [onvolledig:] blz.1 en 2 ; 15.3.1902; 19.3.1902; 29.3.1902; 5.4.1902.

5.4.1902 Boerenkamp Pietermaritzburg. G.C.J. Breedt, secr. v.h. Boerenkamp aan W.P. Rousseau.

13.4.1902, 19.4.1902, 24.4.1902,

31.4.1902 Heb 20 Pond gegeven aan mevr. Smuts-Krige en 30 aan mevr. (Schalk) Burgers.

3.5.1902 Er zijn 6 kampen: Merebank - 8000 zielen; Jacobs – 5000 zielen; Wentworth – 3000 zielen; Pinetown – 4000 zielen; Pietemaritzburg -3000 zielen; Howick 3000.

10.5.1902.

2.6.1902 Merebank. Ds. Jac. van Belkum.

21.6.1902.

27.6.1902 Merebank. Ds. Jac. Van Belkum.

3.7.1902 Conferentie van predikanten en arbeiders in de kampen.

8.7.1902 Exiles Retreat Klondyke, Greytown Mev. W. Botha.

19.7.1902, 9.8.1902, 11.8.1902,

2.9.1902 W.P. Rousseau: steun verleend aan Mina Pos en J. Wermeskerken,

2.12.1902

Kwitanties voor verleende steun:

11.6.1902 Ontvangen 3 Pond, A.P. Buijs; P.J. Alleers 7.10 Pond; H.J. Boshof 15.2 Pond; N.E.M Greyling; Pond 30 Burgerkamp; Pond 8.1 Burgerkamp; 20 Pond Isie Smuts-K[rige]; A.C. Erasmus, 11.6.1902 Stellenbosch; 19.6.1902 P.C. Nel, ontving 3 Pond via Superintendent Burgher camp; 12.6.1902 Superintendent Burger Camp Wentworth, Natal ontvang 100 Pond,

11.7.1902 J.W.E. Haupt, J.M. Kalber; 21.6.1902 ontvangen van Superintendent Merebank door P.J. van der Walt, mrs. G. v.d. Walt en mrs. A.E. van Vuuren Jr, each 1 Pound; 28.7.1902 Durban 48.10 Pond (doktersloon en ondersteuning) aan P.R. de Villiers; 28.6.1902 A Kleyning en vrouw, Durban.

15.7.1902 Howick. J.A. Pienaar voor Mina Pos; Howick 15.7. 1902 A. Burger; Howick 13.6.1902 mevr. S.W. Burger; 29.7.1902 P.G. Maré 2 Pond; 19.7.1902 Howick kamp. Dank voor 22 Pond voor de burgers verleend; 18.6.1902 P.E. du Plessis 5 Pond,

21.7.1902 W.P. Rousseau, Pietermaritzburg introduceert mevr. Wed. Neethling (née Murray), wed van ds H.J. Neethling, ds. Andrew Murray,

6.8.1902 M.J. Al…; 8.8.1902 Mina Pos PMB Ontvangen 3 Pond; 14.8.1902; 29.8.1902 J. Wermeskerken, Pietermaritzburg. met enveloppe gestempeld 2 sept.1902 PMB/Amsterdam 28 sep.1902 Ontvangen 3 Pond.

Ongedateerd, onvolledig: p.13-14. Heb Bester 2x 5 Pond gegeven. Ontvang ook wat geld uit Duitsland, uit de Kaapkolonie niets.

Ongedateerd, onvolledig: p.29-31 P.S. Mevr. de Wet is al eenige tijd naar Pretoria met haar man. Mevr. Smuts[-Krige] is geopereerd en nu bijna hersteld; heb haar nog enkele malen 30 Pond gegeven. Mevr. Opperman naar Middelburg Tvl, over opvoeding van haar vier kinderen. Ik zal Comité CNBC verslag doen. Gij hebt mijn Portret toch wel nu ontvangen. Wanneer krijg ik [W.P. Rousseau] het terug?

14.2.1903 W.P. Rousseau: Was in de Kaapkolonie. De kampen zijn opgeheven, nog enkele mannen om ze af te breken. Ben van plan volgend jaar naar Holland te gaan.

23.3.1903 Petermaritzburg. over kwitantie W.P. Rousseau.

26.4.1903 Rustenburg. Jac van Belkum.

26.6.1903 Rustenburg. Jac. van Belkum.

5.10.1903 Graaff-Reinet. Mevr. wed. C. Rousseau, c/o F. te Water, Graaff-Reinet: Ds. W.P. Rousseau is overleden op 8.7.1903 te Pietermaritzburg.

11.9.1904 Graaff-Reinet. Mevr. C. Rousseau: Krijg nog steeds *Chr. Schoolblad*, is U bekend dat ds. W.P. Rousseau is overleden? Beschrijft dat, zijn overlijden (‘overwerkt’, zei de dokter), helaas plan tot een reis naar Holland dus niet gerealiseerd.

**Inv. nr 90 Pietermaritzburg, Merebank en andere kampen; ds. W.P. Rousseau, ds. Jac. van Belkum**

11.12.1900 F. Aug. Kelting, Directeur NV Kelting’s Eerste Nederl. Handelsbijenstand te Santpoort. Biedt aanschouwelijke voordracht over moderne bijenteelt aan inwoners van het Afrikaansch Tehuis.

27.2.1902 Durban. Rekening van Randles Brother and Hudson, voor J.O.H. Sluiter.

24.3.1902 Durban. Rekening van Randles, Brother and Hudson voor J.O.H. Sluiter.

25.3.1902 Durban. Rekening Randles, Brother and Hudson voor J.O.H. Sluiter.

17.4.1902 Durban. Verslag van de 40 Pond van J.H.A. Balwé ontvangen uit Nederland voor Merebank, gecertificeerd door J.O.H. Sluiter.

26.4.1902 J.H.A.Balwé, Consulaat der Nederlanden Durban, aan NZAV, Herengracht 270, Amsterdam.

11.3.1902 Merebank. Vrouwen Relief Comité Merebank Kamp Natal: Mevr. A.E. Enslin, A.H. van Belkum, E.W. van der Bijl, D.M. van Niekerk, A.J. Lombard, aan Vrienden en Vrindinnen in de Nederlanden.

14.3.1902 Merebank. Verslag besteding gelden 350 Pond, Mrs. A.E. Enslin, presidente, mrs. P.J. Marais Secr., aan ds. W.P. Rousseau. Annotatie W.P. Rousseau: stuurde 4.3.1902 250 Pond.

30.4.1902 Merebank. Jac. van Belkum.

30.4.1902 Merebank. Jac. van Belkum.

28.8.1902 Merebank. Jac. van Belkum, met overzicht uitgaven, 25.6.1902.

11.9.1902 Merebank. Jac. van Belkum. Met envelop, gestempeld Durban 11 Sept. 1902.

27.3.1902 Chelsea. Emily Hobhouse. Dankt Emous voor the valuable statement and translation written by Mrs. Klasinga.

22.5.19?? Emily Hobhouse, Hotel de l’Abbaye, Talloires, Haute Savoie France, aan Emous. Vraagt medewerking t.b.v. een te schrijven boek over de vrouwenkampen; vraagt verslagen uit de kampen; kent Mrs Klasinga’s.

9.10.1902 Alewijnspoort van broer Sietse [Wiechers] aan Geliefde Broeder en zuster; Nicolaas [Wiechers]. Over een kistje, moeilijkheden door ontbreken vrachtbrief, Van Belkum. Met enveloppe.

16.7.1902 Doornhoek, district Lijdenburg. M.E. Nijsse aan Emous. Dank voor gift ontvangen in Burgher Camp te Barberton. De meeste van ons Comp. zijn nu te huis bij hun puinhopen, niet wetende wat ze beginnen moeten.

3.11.1902 Baflo. N.J. Wiechers aan [Emous]. Bericht van broer in Transvaal over kistje kleertjes aan Mej. S.J.M.S. van der Merwe, Merebank vrouwenkamp, medio april uit Baflo verzonden.

2.10.1901 Krantenknipsel. aanhaling uit een brief uit een vrouwenkamp.

Kwitanties:

6.6.1902 mrs. G.J. Boegman, ontvangen van Superintendent Camp Jacobs, 5 Pond.

19.6.1902 Howick Kamp ontvangst 2 Pond, S.A. Louw.

27.11.1902 Pietermaritzburg 20 Pond, mevr. Isie Smuts-Krige.

**Inv. Nr 91 Potchefstroom. Ds. J.L. Murray**

17.6.1901 aan Emous.

15.7.1901 aan A.J. van der Walt, Amsterdam. Uw Anni wensen wij goede gezondheid. Uw schoonmoeder ontving 5 Pond. Twee kinderen van Nelli zijn overleden, Paul nog gezond.

18.7.1901, 7.8.1901,

27.8.1901 Juffr. Luitingh krijgt soms steun, gever mij onbekend. Aardappelen kosten hier nu f 66 per mud.

30.9.1901, 28.10.1901, 4.11.1901.

**Inv. nr 92 Qeenstown. S.P. Naudé**

Notitie: Namen (20) van behoeftige vrouwen District Dordrecht.

18.1.1902 Queenstown KK: C.P. Schultz, secr. in contact met alle kampen.

22.2.1902 Queenstown wijk Grootvlei distr. Dordrecht: niet gedeeld in de uitdeling van gelden. Het geld gegeven aan R.G.S. Aucamp, de vader van Christiaan Aucamp, diaken in onze kerk. Allerlei misverstand over uitdeling.

25.4.1902 Queenstown.

**Inv. nr 93 Refugee Camp Springfontein. E. Dommisse, Joh. C. Kolbe**

3.1.1902 Springfontein. Superintendent. Er is een Camp Committee, olv. Ds. E. Dommisse, Camp Chaplain.

1.4.1902 Springfontein Vrouwenkamp. Johan Kolbe, secr. Uitdeelings Comité. Geen Hollandse vrouw in het kamp. Ds. Dommisse is verhuisd om gezondheid van zijn vrouw (koorts), opvolger ds. J.P. van Huijssteen.

13.6.1902 Springfontein Vrouwenkamp Johan C. Kolbe; 10 Pond ontvangen en uitgedeeld.

**Inv. nr 94 Standerton. N.H. Theunisse**

1.6.1901 Standerton. Brief van Cornelia Moerdijk geb. Dorst aan Ouders. Op vrijdag 8 februari kwamen de Engelsen in Amersfoort, blijven, drie maanden later naar Standerton . Aanvraag om naar Holland te gaan.

14.4.1901 Standerton. N.H. Theunissen. Mev. Moerdijk en Mej. van Wijk zijn thans te Pretoria. Toestand in alle kampen treurig. De goederen van de Bijstandsfonds Commissie waren als een druppel aan den emmer. Kamp Middelburg is veel groter dan dit.

7.7.1901 Enschede. Margo Kamp-Herman aan G.A.A. Middelberg. Vraagt hulp voor Mevr. Moerdijk en kinderen en juffr. Van Wijk in kamp Standerton. Dhr. Moerdijk heeft van ’t begin van den oorlog gevochten als een leeuw en is nog bij de boeren. Ellende vrouwen en kinderen in de kampen.

2.8.1901 Standerton. Ds. N.H. Theunissen. Zo’n 4000 vrouwen en kinderen. Mevr. Moerdijk en Mej. van Wijk. Er zijn kampen in Transvaal: Middelburg, Barberton, Volksrust, Heidelberg, Johannesburg, Potchefstroom en Pretoria.

15.10.1901 Standerton. Ds.N.H. Theunissen. De dood heeft in het kamp vreselijk geheerscht. Weet niets van mevr. De Ouden.

1.1.1902 Standerton N.H. Theunissen, Zo’n 3000 zielen in het kamp; Er komen nog gedurig vrouwen en kinderen binnen die zeer behoeftig zijn.

17.2.1902 Standerton.. Toestand kamp is verbeterd.

21.3.1902. Standerton. Situatie ziekte gaat veel beter.

15.4.1902 Standerton Sluit dankbetuiging aan Pfarrer Dorsch. Vroeger veel geld aan medicijnen, hospitalen zijn nu in goede orde. Behoefte aan kleren, want hier op den oever van de Vaal is het bitter koud.

15.6.1902 Standerton. Zend staat van ontvangsten voor ’t kamp, Wij staan op den rand van eene donkere toekomst – achter ons het graf van wat ons dierbaar was en waarvoor goed en bloed opgeofferd zijn.

Onged., Theunissen: Staat van Ontvangst. van 1 febr. tot 5 mei 1902 695 Pond ontvangen.

**Inv. nr 95 Volksrust Burger Kamp. Ds. F.M. Knobel, 1901-1902**

21.8.1901 Volksrust. W.F. Knobel. Dank voor 25 Pond. Daarvan 2 Pond aan mevr. Zerbst. Kleding besteld; kleding van Ned. Bijstandsfonds uitgedeeld. Kamp heeft 6000 inwoners. Ook ontvangen 25 Pond hier gecollecteerd en 50 uit Greytown Natal. Groeten voor dhr. Poen. PS. B. Wilhelmi is niet gesneuveld maar krijgsgevangen sedert 31.10.1900.

20.8.1901 Refugee Camp Volksrust. Mrs Ch.L. Zerbst-Kauffeld. Dank voor giften. Kinderen ziek geweest, nu allen gezond.

9.10.1901 Volksrust. W.F. Knobel. Contacten giften voor Mevr. Zerbst, Poen, wed. W. de Boer-Tevis, wed. Jonkheit, mevr. Van den Berge, Raman.

19.11.1901 Volksrust. W.F. Knobel. 5000 tot 6000 personen hier, vroeger ontvangen kleding en schoenen van Ned. Bijstandsfonds ter waarde van ruin 590 Pond, 50 van Geref. Gem. Greytown en 25 hier gecollecteerd, kon nog slechts de helft ermee helpen; 500 vrouwen en kinderen naar Natal gezonden, maar even veel nieuwe binnen gekomen. Superintendent en Matron Camp stellen belang in behoeftigen.

Ongedat. Volksrust. W.F. Knobel. Dank voor 25 Pond, resultaat Bazaar Commissie.

9.11.1901 Volksrust. Brief W.F. Knobel aan W.P.J. Poen, Agniesestraat 97, Rotterdam. Uw derde brief uit Holland sedert uw vertrek uit Volksrust.. Ik was twee manden ziek, rheumatische jicht. Het is wat de geestelijke belangen betreft treurig gesteld in ons Kamp: Br. Wolhuter is na eenige maanden hier naar Ladysmith gezonden. Kampschool, Ph. V.d. Berge aan het hoofd. Andere gecertificeerde onderwijzers zijn Gauche, Van Eijke, Raman. Mevr. Wolhuter, de oude Heer De Smidt, hulpen zijn de Heer Zerbst en verscheidene jonge dames uit het kamp en ik geloof twee Engelsche dames uit Volksrust. 1200 kinderen, Reinecke en Daniel Groenewald hielpen.

20.12.1901. Volksrust Transv. W.F. Knobel aan Emous.

13.1.1902 Volksrust Burger Kamp. W.F. Knobel. Klachten in ons kamp komen uit misverstand: wel veel geld ontvangen, maar er zijn duizenden mensen in het kamp.

20.1.1902 Volksrust Burgerkamp. W.F. Knobel. W.P.J. Poen is 1894 geordend als zendeling NGK-Kaapkolonie. Is dus bevoegd voor doop en avondmaal bedienen; geschikt voor de Boeren in Portugal.

20.1.1902 Volksrust Burgerkamp. W.F. Knobel. Ontvangst 50 Pond / nu totaal 425 Pond.

28.1.1902 Volksrust Burgerkamp. 150 mensen met koorts in hospitaal.

1.3.1902 Volksrust Burgerkamp. W.F. Knobel. Zelf nieuwe huisvestiging in het kamp, wat krap voor 5 kinderen en dienstmeisje. Kerktent. Koorts wordt minder. ‘Relief matron’ door autoriteiten aangesteld. Totaal ontvangen 600 Pond.

31.3.1902 Volksrust Burgerkamp. W.F. Knobel. Totaal ontvangen 650 Pond. Dankbetuiging aan Pfarrer Dorsch, Stuttgart. Posthuma hersteld, Raman hersteld na ernstige ziekte, Ph. V.d. Berge thuisvader van een weesinrichting voor het kamp. Albert Kuijt, thans in het kamp, is medelid plaatselijk Comité geworden ipv. S.O. Reinecke die vertrokken is.

10.4.1902 Volksrust Burgerkamp.

25.4.1902 Volksrust Burgerkamp. Anna Wolmarans erkent ontvangst 5 Pond.

25.4.1902 Volksrust Burgerkamp. Stofwolken en ´s nachts koud. Ziekte in het kamp minder.

11.6.1902 Volkasrust Burgerkamp. Albert Kuijt is behulpzaam. Nu er eindelijk vrede is gesloten, ontstaat de vraag of wij niet aan de geheel verarmden, behalve kleeding, ook het een en ander aan eenvoudige goedkoope meubelen kunnen geven, en in sommigen gevallen ook gereedschappen om ambachtslieden in staat te stellen met hun handwerk wat te verdienen. Komt opvolger hier, ik naar Stellenbosch.

20.6.1902 Volksrust Burgerkamp. Sommige welgestelden zijn, nu de vrede gesloten is, reeds uit het kamp vertrokken; maar m.i. zullen de meeste armen nog maanden hier moeten blijven.

11,7.1902 Volksrust Burgerkamp. Ik ben afgemat, moet weg. Mijne oogen beginnen mij ook al te beginnen, ik heb dan ook aanvraag gedaan om een vrije reispas om met mijn gezin naar Stellenbosch te gaan. Daar mijn pastorie in puin als ook een privaat huis ernaast. [brief onvolledig]

Vertaalde Copie van het Kasboek Bijstandsfonds, juli 1901 t-m- april 1902 Burgerkamp Volksrust. De Commissie W.F. Knobel, voorzitter, A. Kuit. 16 blz.

**Inv. nr 96 Ingekomen brieven van M.E. Hollard, voorzitter Kampcommissie van het Nederlands Bijstandsfonds voor Zuid-Afrika, over de kampen voor vrouwen en kinderen, 1901-1902**

23.8.1901 Pretoria. M.E. Hollard aan Directeur Ned. Bank- en Crediet Ver. Amsterdam, n.a.v. brief van W.F. Knobel, Volksrust Kamp, positie Emous (giften) in verhouding tot Bijstandsfonds. Over positie vrouwen en kinderen en kampen, Pretoria, Johannesburg en acht verdere kampen (met voorzitters commissies).

26.10.1901 Pretoria. M.E. Hollard aan H.J. Emous, met: M.E. Hollard. Verslag van het Nederl. Bijstandsfonds, afd. Onderstand en Kamp Commissie te Pretoria, over de maanden Julie-Augustus-September 1901. (Kopie voor Hoofd-Commissie Sluiter, secr.)

31.10.1901 Pretoria. M.E. Hollard aan H.J. Emous.

31.12.1901 Pretoria. M.E. Hollard. Heeft kampen Johannesburg, Heidelberg, Standerton en Volksrust geïnspecteerd – zie verslag M.E. de Wildt [niet aanwezig].

Ongedat. Lege enveloppe Ned. Bank- en Credietvereeniging voor Zuid-Afrika Amsterdam aan H.J. Emous.

Ongedat. R.W. Evers, Shipping agent Durban: notities [1902?].

**Inv. nr 97 Briefwisseling van H.J. Emous met Fred. Oudschans Dentz over hulpverlening aan inwoners Britse kampen, 1901-1902**

25.10.1901 Amsterdam. H.J. Emous aan F. Oudschans Dentz, Johannesburg. Zend 25 Pond.

18.11.1901 Johannesburg. Ned. Bank & Crediet-Vereeniging voor Zuid-Afrika, aan F. Oudschans Dentz. Beschikbaar is 25 Pond van H.J. Emous.

29.11.1901 Briefpapier Johannesburg Hospitaal. Fred. Oudschans Dentz aan H.J. Emous. Heeft 15 Pond gegeven aan R.G. Ockerse voor Vriendenkring. Zal D.J. Derwig, met vrouw en jonge kinderen in kamp Palmietfontein helpen

25.11.1901 Johannesburg. Ned. Bank & Crediet Ver. In ontvangst te nemen 25 Pond.

18.11.1901 Heidelberg. P.J. Derwig. In juli 1899 uitgekomen, hoofd gouvernementsschool Palmietfontein, toen oorlog, opgecommandeerd, tot nu 12 juli op Commando, mijn vrouw en drie jonge kinderen i januari j.l. weggevoerd door de Britsche troepen, huis, school etc. verbrand.

30.11.1901. Heidelberg. P.J. Derwig aan Fred. Oudschans Dentz. Dank voor 5 Pond. Hebben we elkaar bij Elandslaagte ontmoet.

29.11.1901 Johannesburg. J. van Dijk. Ontvangen 5 Pond van Emous via Oudschans Dentz.

2.12.1901 Pretoria. W. Klooster aan Fred. Oudschans Dentz. Dank voor 12.10.- Pond voor Vriendenkring. Inzake Derwig.

14.1.1902 Durban. A. Meeth. Dank voor 2 Pond van H.J. Emous viz. Dentz Oudschans.

4.3.1902 Haarlem. Fred. Oudschans Dentz. Briefkaart. Logeer hier, dan Arnhem.

19.2.1902 Arnhem. Fred. Oudschans Dentz aan H.J. Emous. Bezoek van H.J. Louw gehad. A. Meeth, Durban, ploetert hard, heeft steun nodig.

24.2.1902 ’s-Gravenhage. J.L. Schurink Jr aan H.J. Emous. Stuur brief door van een Boeren krijgsgevangene te Bellarij (Eng. Indië).

4.3.1902 Amsterdam, Keizersgracht 415. H.J. Louw aan H.J. Emous. Dank voor brief en een van Gussenkla. Oudschans Dentz is te Haarlem, dan naar Zeist, lezing geven. Ga via Duitsland naar België, ds. Hofstede.

4.3.1902 Doorslag vorige.

**Inv. nr 98 Broeksma Fonds. Brieven van/aan Mevr. J.F. Broeksma-Vilonel, 1901-1904**

***Foto****: Cornelis Broeksma, geb. te Assen, 13 Aug.1863, door de Engelschen gefusileerd 30 Sept.1901. Hed en martelaar voor de barmhartigheid, publiek aanklager in den edelsten zin des woords: hij klaagde Engeland aan voor de rechtbank der menschelijkheid.*

***Foto.*** *Briefkaart: Cornelis Broeksma [en gezin], held en martelaar voor de barmnhartigheid, 30 Sept. 1901 door de Engelschen gefusileerd, omdat hij niet zweeg van de wreede ellende in de vrouwenkampen.*

1901 Het Broeksma-Fonds. Opgericht door CNBC [ongedat. krantenknipsel].

Lege envelop gift f 10 voor Broeksma.

24.10.1901 Amsterdam. Gift van kinderen S. Bak voor het gezin van Broeksma.

28.10.1901 Parijs p/a Joh.s Pierson. (Jhr. C.G.S.] Sandberg aan [J.A.] Kretschmar [van Veen]. 500 Francs van Comité pour l’ Independencc des Boers voor weduwe Broeksma.

1.11.1901 Snethlage, Consulaat-Generaal ZAR te Amsterdam, aan H.J. Emous.

*Brieven van/aan/over Mevr. J.F. Broeksma:*

22.12.1901 Johannesburg. Jacomina Broeksma.

26.1.1902 Edenburg.

8.3.1902. Edenburg. J. F. Broeksma.

26.5.1902 Arnhem. W. v. Rossem, rekening mei.

5.6.1902. Arnhem. W. van Rossem.

26.7.1902 [Apeldoorschestraat 10] mej. M.A. Gunning. Mijn zwager Van Rossem heeft mij opgedragen U in zijn plaats te schrijven over mevrouw Broeksma. Financiën.

31.7.1902 Utrecht. J. Duiven [adm. Hulpfonds ZAR Gezantschap]. Stuurt toelage mevr. Broeksma.

28.8.1902 Arnhem. Mej. M.A. Gunning.

2.9.1902 Utrecht. J. Duiven. Toelage voor mevr. Broeksma voor september f 150. Toelagen voor de dames Smuts, de Wet en Botha zijn voorlopig gestaakt.

4.12.1902 Arnhem. J.F. Broeksma.

19.1.1903 Arnhem. J.F. Broeksma.

21.2.1903 Arnhem. J.F. Broeksma.

20.12.1902 Arnhem. J.F. Broeksma.

16.3.1903 Arnhem. J.F. Broeksma-Vilonel.

21.3.1903 Arnhem. J.F. Broeksma.

3.7.1903 Arnhem. J.F. Broeksma-Vilonel.

21.7.1903 Amsterdam. J.F. Broeksma-Vilonel.

17.8.1903 Den Haag. C. van Boeschoten.

18.8.1903 Amsterdam. J.F. Broekstra-Vilonel aan C. van Boeschoten, den Haag. Over school voor haar kinderen: Emous stelt voor de school van Schröder – m.i. erg duur, kan wel naar een school wat minder in prijs.

19.8.1903 Den Haag. Van Boeschoten aan Mevr. Broeksma.

19.8.1903 Den Haag. C. van Boeschoten aan H.J. Emous. Stuurt kopie van zijn brief aan Mevr. Broeksma

24.8.1903 Arnhem. J.F. Broeksma-Vilonel.

25.9.1903 De Haag. C. van Boeschoten aan Emous over toelage mevr. Broeksma.

12.10.1903 Amsterdam. J.F. Broeksma-Vilonel.

11.11.1903 [Amsterdam]. J.F. Broeksma.

22.8.1904 Edenburg. J.F. Boeksma-Vilonel, adres: Weduwe Vilonel, Edenburg O.R. Kolonie.

3.11.1904 Labouchere Oyens & Co Bank.

4.11.1904 Pretoria. E.F. Bourke. [beheerde. geld voor de kinderen-Broeksma]

**Inv. nr 99 P. Moerdijk, 1901**

*Zie ook Inv, nr 94*

1.8.1901 Ladysmith, Pinetown Kamp, Hut 38, Pieter Moerdijk aan [vader] G. Moerdijk, Ierseke. Stuurde eerder brief uit Prisoniers Kamp Pretoria op 18.7.1901, uit Kamp Pinetown op 26.7.1901. Vrouw S.S. Moerdijk in Pretoria. Vraag svp hulp bij Ned. Bijstandsfonds.

16.9.[1901] Ierseke. G. Moerdijk aan Comité [H.J. Emous], dank voor steun verleend aan schoondochter Moerdijk, inwonend met vijf kinderen bij Mej. Van Wijck; vraag voor steun aan andere schoondochter mevr. [S.S.] Moerdijk-du Plessis, haar kind van 13 manden is door ellende overleden, en zij, van alles beroofd, met haar moeder, broertje en zusje (vader op commando) te Pretoria ingebracht; haar man Pieter Moerdijk onderweg naar Bermuda.

**Inv. nr 100 B.W. Guldemont (Ahmednar), 1901**

12.7.1901 Den Haag. B.W. Guldemont aan CNBC, vraagt t.b.v. B.W. Guldemont. Forth Ahmednar hut 2 India. boeken van Valkhoff, *Volledige leercursus Engels* en Servaas de Brug, *Zelfonderricht Italiaans*, of een vertaling uit het Duits van dr Richard v. Rosenthal

**Inv. nr 101 Briefwisseling kampen met Transvaalse krijgsgevangenen in Portugal, 1901-1902**

Zie O.J.O. *Ferrreira, Viva os Boers! Boeregeïnterneerdes in Portugal tydens die Anglo-Boereoorlog 1899-1902* (Pretoria 1994).

11.1.1901 Alcobaça. N.J. Grobler aan W.J. Geerling, Caldas da Rainha. Over kleding, ontsnapte Gouws en Kruger.

5.4.1901 Caldas da Rainha, J.S. Marais, voorzitter, W.J. Geerling, secr.

13.4.1901 Caldas da Rainha. W.J. Geerling aan H.J. Emous. Warme kleding nodig, voor vrouwen en kinderen.

13.4.1901 Caldas da Rainha. J.N.G[robler], Boeren Vrouwen en kinderen te Caldas da Rainha, Portugal.

16.4.1901 Peniche. L. van de Water aan dhr Moll. Was betrokken bij bewaking spoorlijn, laatste Komatibrug, Portugese krijgsgevangenen ‘naar beweerd werd op last van onzen President’ en naar Lourenço Marques, in barracks aan het strand, koorts en maagziekten, door voeding en ligging nog verergend. Op de ‘Benguella’ is Groeneveld overleden.

10.5.1901 Caldas da Rainha. W.J. Geerling, secr. Regeerings Comité voor de Refugiés, aan H.J. Emous.

18.6.1901 Alcobaça, Portugal. Aan leden School Commissie te Alcobaça. Lijst boeken.

8.8.1901 Amsterdam. J.C. Heesterman aan H.J. Emous. Lijst voor aangevraagde boeken voor Alcobaça.

7.9.1901 Lissabon. A. Mauser. Secr. Ned. Zuid-Afrikaansch Comité. Benodigde Schoolbehoeften voor de scholen der uitgeweken Boeren in Portugal.

11.9.1901 Lissabon. A. Mauser, Ned. Z-A. Comité: leermiddelen benodigd school Caldas da Rainha.

17.9.1901 Amsterdam. J.C. Heesterman aan Emous. Verslag van NZAComité te Lissabon verslag over scholen met hoofden, onderwijzers en aantallen leerlingen.

31.10.1901 Caldas da Rainha. J.S. Marais en W.J. Geerling, Comité voorde Refugiés aan H.J. Emous. Secr. Cie van het CNBC belast met de Portugal zaken. Nood van vrouwen en kinderen met de dag groter. Geld nodig voor flanel, flansletts en wol goed.

21.11.1901 Caldas da Rainha. J. Beijer aan Emous.

15.12.1901 Den Haag, Briefkaart. R.B. Dozy aan H.J. Emous: wil pakje met kerstmis sturen aan een Transvaalsche gevangene in Alcobaça: per postpakket – en douane betalen daar? Of mee met een zending van uw vereniging?

17.12.1901 Caldas da Rainha. J. Beijer vdm. Rapport. Kist met 120 bijbels en 40 NT en Psalmen; pak kranten van Perskantoor Dordrecht.

19.12.1901 Vlissingen. Briefkaart. G. Guillaume, timmerman, penningmeester CNBC Vlissingen. Zend kist met goederen voor Portugal.

21.12.1901 Paris. Consulat Gënéral de la Republique Sud-Africain. Aankondiging de komst in Amsterdam van H.G. Kruger, 23 jr, en W.J.M. Gouws, 27 jaar, ontvlucht aan kamp Alcobaça, afkomstig uit Burgersdorp.

12.1.1902 Lissabon, Militair Hospital da Eshella, A.A. Tromp aan H.J. Emous. Generaal Pienaar, Louranço Marques.

14.1.1902 Calda da Rainha. W.J. Geerling, namens de Commissie aan H.J. Emous. Over beweringen van Gouws en Kruger. Bijlage: de brieven met letters A, B, C.

A. Men schrijft ons: een bericht over Kruger en Gouws.

B. 9.1.1902 Caldas da Rainha.W.J. Geerling, namens de Commissie: Hollandse nieuwsbladen over Kruger en Gouws, klacht over sobere maaltijden – voor 100 personen 1 kilo zout.

C. 11.1.1902 Alcobaça. N.J. Grobler aan W.J. Geerling. Openlijke leugen van die twee vluchtelingen. Geeft opgave van verschafte voeding

Ongedat. Fragment notitie van een krijgsgevangene, over rantsoen. ‘Waarom wij zoo stiefmoederlijk behandeld werden, weet ik niet maar het is m.i. niet zoals het aan krijgsgevangenen past’.

20.1.1902 Caldas da Rainha R.A. den Ouden. Voorgaande discussie over al dan niet terug naar Zuid-Afrika. Over ds. Beijer.

14.1.1902 Utrecht. P.W. van Dillen Jr., penningmeester Vereeniging tot Handhaving van het Hollandsche-Afrikaansche Element in Zuid-Afrika. Afd. Utrecht. Stuurt f 103,40 als gift.

27.1.1902 Amsterdam. J.C. Heesterman, secr. CNBC aan H.J. Emous. Bestuursvergadering heeft besloten, de gift f 103,40 terug te sturen aan Vereeniging tot Handhaving tot Holl-Afr.Element in ZA.

Met: 27.1.1902 CNBC aan Vereeniging Holl.Afr. Element ‘aangezien wij er echter de voorkeur aangeven buiten relatie te blijven met de Vereenging tot Holl-Afr. Element’

31.1.1902 Caldas da Rainha. Dr. H. Zurich, Krijgscommissaris ZAR aan H.J. Emous. Vraagt waar hij in Nederland guttaperka letters kan komen, graag Duitse letters.

12.2.1902 Correspondentie A.A. Smit aan F.J. Pienaar, antwoord 19.2. Brief A.A. Smit, S. Julia da Barra 8.3.1902.

7.3.1902 Caldas da Rainha. W.G. Geerling, Comissie Boeren Refugiés aan H.J. Emous: vraag retourneren de bijlage brief van 14.1. re klacht over voeding te Alcobaça, ‘wanneer u die althans niet weer noodig mocht hebben.

83.1902 Caldas da Rainha. P.B.J. Stofberg. Bperen-Bannelingen Portugal. Afschrift.

10.3.1902 Alcobaça. Ds. A.G. du Toit aan J.C. Heesterman, Amsterdam. Relaas hoe hier ben gekomen.

18.3.1902 Amsterdam. J.C. Heesterman aan Mede-Leden der Portugal-Commissie. Stuur kopie schrijven van ds. A.G. du Toit en ds. P.B.J. Stofberg.

22.4.1902 Zeist. W. van der Linden. Over brieven van Smit. Wordt gedacht aan kleeding voor Portugal, die in dat fort zitten. ‘De Heeren Van Aardt en Fröger te Caldas vragen steeds om post’.

28.5.1902 Alcobaça. J.P. Malherbe (Hoofd der School), J.A. Henning, D.G. Steenekamp, D.H. Möller, M. pos, onderwijzer in boekhouden.

31.5.1902 Caldas da Rainha. J. de Bruijn, J.D.M. Swart, R.A. den Ouden onderwijzers, aan CNBC.

31.5.1902 Peniche. W.G. Mathews, B.C. Coetzee, O.G. Langedijk, onderwijzers, aan CNBC Amsterdam.

3.6.1902 Caldas da Rainha. A.D. de Toit aan J.C. Heesterman, secr. CNBC, Amsterdam.

5.6.1902 Caldas da Rainha. Telegram aan H.J. Emous: ‘Door Portugeesche regeering ons gevraagd: wilt gij naar Transvaal terug?’

10.6.1902 Caldas da Rainha. P.B.J. Stofberg aan J.C. Heesterman.

27.6.1902 Caldas da Rainha. J. de Bruijn aan H.J. Emous.

23.7.1902 Caldas da Rainha. R.A. den Ouden aan H.J. Emous. Heb febr. 1900 een van trouw aan de ZAR afgelegd, wil naar ZA maar wil geen eed aan Engeland, dus moet naar Holland.

**Inv. nr 102 Ingekomen brieven van Steuncomité’s en bewoners van diverse kampen, 1900-1903**

16.1.1901 *Bermuda*. Darr… Leland. H.W. Hooreman, pow no 12545

*Johannesburg:*

19 juli 1901 Transvaal Warehouse Company. Majuba Fonds Ontvangt 40 Pond van ds. P.G.J. Meiring. (Get.) Van Schermbeek.

Ongedateerd. Kwitantie. Majubafonds Johannesburg ontving van Ds. P.J.G. Meiring 50 Pond. (get.) A.M. van Oostveen.

18.9.1901 Turnhout. H.J. Louw aan H.J. Emous: zendt brief door over ernstige toestand kamp Johannesburg. Plokhooy is een grote hulp ‘en valt in den smaak van het Belgische publiek’.

4.10.1901 Johannesburg. Briefkaart. P.G.J. Meiring aan Ds. Hofstede, Aardenburg, H.J. Louw, Amsterdam. Begeleidde tot en tijdens de executie [van adv. Broeksma].

4.10.1901 Johannesburg. Briefkaart. P.G.J. Meiring aan H.J. Emous. Over steunverlening. Van Trotsenburg in onze organisatie.

30.10. 1901 Johannesburg. Briefkaart P.G.J. Meiring aan H.J. Emous. Dank voor financiën. Ondersteuning.

13.11.1901 Johannesburg. R.G. Ockerse. Dank voor geld ontvangen voor steunverlening. Penningmeester van commissie was wijlen Broeksma. Sprak met haar ‘nog tot in het diepste hare ziel getroffen, meende zij toch, de toekomst voor haar en hare kinderen hier te moeten blijven zoeken en geen idee had naar Holland te gaan’.

4.12.1901 Amsterdam. [Kopie] Spoedig zult U weer ontvangen een bedrag groot f… t.b.v. arme vrouwen en kinderen.

15.1.1902. Johannesburg. P.G.J. Meiring. Dank voor 50 Pond. Was een maand in de Kaapkolonie. Ockerse helaas vertrokken, Van Trotsenburg nu secr.-penningmeester.. Mevr. Broeksma zal via haar moeder in Edenburg naar Holland gaan. Autoriteiten zijn zeer gewillig.

30.1.1902 Johannesburg. Johannesburg Hospital. W. Seggelink: F.O. Dentz is van Durban naar Holland. Alle aan hen gerichte brieven heeft hij bij mij achtergelaten, daardoor 2x25 Pond ontvangen en aan Van Trotsenburg gebracht.

4.2.1902 Johannesburg. P. van Trotsenburg. Fordsburgschool – meneer [L.] Meijer 15 Pond voor 2 maanden. Er zijn 52 leerlingen (op de 228) op school. De commissie heden in haar vergadering haar groote verbazing uitgesproken over de telkens voorkomende zinsneden in uwe brieven van: achterstelling van Holl. vrouwen bij de ondersteuning enz. … Gaarne ontvingen we hierover ook nadere inlichtingen, misschien blijkt het dan “een gerucht”.

19.2.1902 Johannesburg. P. van Trotsenburg. Adres mevr. David Schoeman, in kamp Balmoral (Transvaal). Heb inlichtingen gevraagd aan onderwijzer Op ’t Hof. Al 14 dagen geleden, misschien brief niet aangekomen, in het kamp ‘is wel meer gesold worden’. Over financiën.

27.2.1902 Johannesburg. Briefkaart P. van Trotsenburg. Op ’t Hof van het Educ. Dept te Balmoral meldt dat mevr. David Schoeman sinds vier weken naar Howick vrouwenkamp gezonden. Ik zelf moet den strijd opgeven: deze week heb ik een permit aangevraagd om ’t land te verlaten. Helaas. Wordt het toegestaan, dan vertrek ik, en familie half Maart. Stuur mij dus geen gelden meer. ’t Valt hard, “pad te moeten gé”.

19.11.1901 Pernis. Mej. N.C. Zuidervaart aan H.J. Emous. April 1899 uit Holland. Uitvoerig verslag van oorlogstijd op plaas Rietfontein, van D. Schoeman; hij op commando, mevr. Schoeman, met dochtertje en mevr.. Zuidervaart naar het dorp Lijdenburg. Mevr. S.M. Schoeman bij Gen. Kitchener ontboden en door hem aangespoord om aan haar man Commdt Schoeman te schrijven, dat hij toch met zijn Commando moet “inkomen”, wat zij weigerde. “ Mrs David Schoeman is “a plucky woman!” en zij.werd half april gevangen genomen, met dochtertje naar kamp Pretoria). Zuidervaart en echtgenoot trokken 24.10.1899 uit Lijdenburg naar Krugerspost, Pelgrimsrust, over de Drakensbergen, over de Sabierivier naar Komati en Lourenço Marques en met een boot naar Holland.

*Zie Inv. nr 405 W.C. (Zuidervaart-) Spruyt en Inv. nr 406 N.C. Zuidervaart.*

25.6.1902 Johannesburg. P. v. Trotsenburg. De 25 Pond van 13 dec. En 25 toegezegd per 20 dec. Is mij gisten ter hand gekomen.

*P. Stoker*

18.4.1901 Johannesburg. P. Stoker. Zal 14/5 met vrouw en onze twee kinderen van Kaapstad op Carisbrook Castle vertrekken. Wilde kinderen Scholtemeijer meenemen, maar U [Emous] nam dat niet op Uw verantwoording. Engelse relief geeft geen ondersteuning aan mensen in Johannesburg, maar in kamp. Met Hoolboom [Ned. Consul Johannesburg] gesproken over ondersteuning. Broer J. Stoker is te druk om mijn werk voor behoeftigen.

31.5.1901 Johannesburg. P. Stoker. Mev. Scholtemeijer in Hospitaal, zwak na bevalling; twee kinderen bij mij, een bij Rakers, en 6 bij een Afrikaansche vrouw, die daarvoor vergoeding ontvangt. Mej. Eyk collecteerde voor hen en ook Hoolboom gaf en Bijstandsfonds. Een mevr. Van Jaarsveld (man op commando) gaf ik steun, en de begrafenis van mevr, Wiegers (haar man, Holl. schoolmeester, is op commando); zij (Afrikaanse) stierf in vrouwenkamp en begraven in Johannesburg. Hoogendijk geeft geprinte lessen en heeft daaraan een weinig inkomsten; vijf kinderen Scholtemeijer bij hem op school, dat geeft hem inkomen,

4.7.1901 Johannesburg. P. Stoker. Mevr. Scholtemeijer overleden, kinderen in het huis naast mij (mijn vader en broer woonden er, zijn naar Holland), met een Afrikaans meisje zorgt voor hen.

30.8.1901 Melle straat, Braamfontein. P. Stoker. Kruidenierswaren en Delicatessen, enz.enz. Van Erkom’s Tabak & Sigaren. Kinderen Scholtemeijer geregeld. Oudste zoon (14), Jan, bij mij in mijn bezigheid; moeilijkheden met hem. Hoogendijk: leerlingen van De Wet, Broeksma, van Os gaat weg.

26.9.1901 Johannesburg. P. Stoker. Geef Hoogendijk 5 Pond p.m. Hij gaat om de veertien dagen ’s zondags voor in de kerkdienst. Floor heeft functie gevonden, geen steun meer nodig. Jan Scholtemeijer is bij dhr. van Andel, eene hollander die een boerderij heeft even buiten de stad. Bijlage: Uitgaven augustus, september; namen van steunverleenden.

30.10.1901 Johannesburg. P. Stoker. 20 Pond ontvangen. Hoogendijk 5 Pond p.m. kinderen Scholtemeijer gaat het goed, ze zijn allen weer gezond.

12.12.1901 Johannesburg P. Stoker. Hoogendijk geeft nog les. Kinderen Scholtemeijer gaat goed Alleen bevreemt het hun dat ze nooit bericht van hun Pa ontvangen, vooral het oudste meisje heeft het er erg onder te doen.

14.2.1901 Kampen. R. Zuidema, 1e Ebbingestraat 22 Kampen aan Emous. ‘Op aanraden van Prof. [M.] Noordtzij alhier verzoek om raad en voorlichting. Over U.S. de Boer, hoofd school op Paul Pietersburg, district Utrecht ZAR, zijne vrouw met een kind van 6 jaar in kamp te Jagersdrift, waar zij na een maand bevallen is. Vandaar naar Volksrust getransporteerd, en sinds October in het vrouwen kamp Merebank bij Durban. Haar broer Hendrik van Dalen is gesneuveld. Wietske de Boer geb. Van Dalen wil met kinderen naar Holland.

22.4.1902 Scheveningen “Villa Nova”, Buitengewone Gezantschap van de ZAR en den OVS A.D.W. Wolmarans aan H.J. Emous. Verzoek om de vrouw van Ds. Goddevroy te Pretoria 5, 8 of zelfs 10 Pond p.m. te geven.

4.3.1902 Rotterdam. A. Nijsse aan Emous; schoonzuster Martha Elisabeth Nijsse-Viljoen, in kamp Barberton.

17.3.1902. Baarland bij Goes. G. Nijsse. Naam mijner echtgenote Martha Elisabeth Viljoen, schoonmoeder Maria Magd, Elisabeth Viljoen- Kruger, zusters van mijn echtgenote: wed W.H. v Niekerk LWV – S.V. Viljoen - Joh. Mart. Regina v. Niekerk -Viljoen -M.M.E. Viljoen – geb. Viljoen. Heden weer brief uit kamp – andere dokter, meer voedsel, nl rijst en melk, en kinderen onder 12 meer melk en wat boter en ‘frekel’(stroop). Namen die mensen mij opgeven: Willem Grobler, schoonzoon van de vroeger veldkornet Steenkampsberg; P. Taute, beide mij persoonlijk bekend.

*Consulaat-Generaal ZAR Amsterdam:*

[18.12.1901] Consulaat-General der ZAR te Amsterdam. *N. Rotterd. Crt*. 17.12.1901 Die Lager [Duitstalig].

26.7.1901 Johannesburg, Herzlichen Dank für Ihren Brief vom 20 [etc.].

Auszùg aus Briefen Aus der Concentrations Lagern (1) 7-10 Januar (2) 1-9 Ianuar, (3-4) 10 – 8 Januar.

*Kamp Rietfontein*

9.1.1902 Krabbendijk. Johanna Lampen aan Mevrouw ? : in kamp Rietfontein, met mijn vijf kinderen van 8, 6, 4, 2 jaar en een van 5 weken (vijf); beschrijving rantsoen, dat in Pretoria en Irene een beetje beter. ... daartegen geprotesteerd, om niet zoo onder de blote hemel moet afgezet te worden en daarop zijn wij naar de Engelse generaal gegaan .. [onvolledig]

19.2.1902 Schelderkrants. ‘M. Aucamp aan Aller Liefste man ik en Mijn kenders door gods goedheid nog wel. Geld uit Holland, geeft ds. ST Naude. Vreselijk alleen leven met kinderen’, over familie Greeff.

8.4.1902 Amsterdam. C.D. Aucamp aan H.J. Emous: ‘Hier meede sluit ik de brief van my vrouw in op dat u herkennen het was mij van ochgend soo vreemd toen ik hoord dat mij vrouw al Reeds 20 pond had dat ik Nied wist om wat Te zeg mar Nu ken ik dat Heel goed begrijp hoe u soms Het moeilijk krijg. tog wel ik hier over nieds zeg Want ik stuur …. Adres Mev. M. M. Aucamp Schelderkrants Pro Halsefon Dist Dordrecht’.

19.3.1902 Schelderkrantz. Johanna Christina de Beer, Echtgenote van Johannes Matijs de Beer. Dank voor 30 Pond [hoewel] ; naar Alewals Kamp; man is krijgsgevangene aan Bermuda. ‘Ik Hep 3 kinderen. Adres Mrs J.M. de Beer Schelderkrantz Distr Sterkstroom’.

Krantenknipsel: Nederland. Tweede Kamer Vergadering van zaterdag 14 december. [1901]. Achterzijde Telegrammen London 14 dec. Verschenen blauwboek briefwisseling Milner en Chamberlain, over vermindering aantal groote concentratiekampen en kleinere. Totaal sterfgevallen Transvaal en OVS okt 3156, nov 2807, waarom 4904 kinderen

CvR 118 Van Speijkstraat ‘s Gravenhage ”Betekenis der Concentratiekampen”

3.4.1902 Johannesburg. Hoogstraten Bros J.G. van Hoogstraten aan Emous. Over Weldadigheids commissie.

5.?.1902 Beaufort West. Ds. P. van der Merwe. ‘Dank voor brieven van 20 en 26 december 1901 met 10 en 15 Pond, behoefte aan kleren en schoenen in de kinderen blijft groot’. Adres voor alle kampen: C.P. Schultz, Kaapstad. Werkte 9 maanden in kamp Norvalspont en later te Bloemfontein, verleden terug in mijn gemeente, Engelse regering heeft verbeterd. Over Bloemfontein-kamp.

14.9.1902 Burgerkamp Mafeking. J. Visser, teacher B.H.C. School Mafeking. Dank voor Chr. Schoolblad, waarin lotgevallen van vele onderwijzers. ‘Ben thans in Refugee Camp Mafeking. Niet als gevangene maar vrijwillig ingekomen als Dutch teacher aan de Kampschool voor de vreeselijke som van 5 Pond per maand. Benevens voeding. Was op Zeerust, Inspector of Education en bood me deze baan, en mijn geld was op, met uitzicht op benoeming assistent ad 200 p.j.’ Al 3,5 jaar gescheiden van vrouw en kinderen, vraagt Emous haar reis te betalen. Over school voor 421 kinderen in het kamp.

Overzicht Commissies Vrouwenkampen, Uitgaven 17 maart 1902- 25 April 1902 ,Augustus.

13.5.1902 Bloemfontein. C.J. Blignaut. Dank voor 100 Pond d.d. 18.4.1902.

21.5.1902 Bloemfontein. Cecilia J. Blignaut. Dank voor ontvangen steun voor Vrouwenkampen.

14.9.1901 *Maritzburg. Descendants and Ancestors of J.R. von Blanckenberg, formerly known as Johannes Nicolaas Russouw, Born in Capetown 30th July 1842* …….[Gedrukt, genealogie, 2 blz.]

**Inv. Nr 103 Uittreksels uit brieven van concentratiekampkampcommissies**

28.1.1902 Pretoria. M.E. de Wildt. Rondzendbrief. Gedrukt. Introductie Vrouwenkamp Pretoria.

1901-1902 De Commissie voor de Vrouwenkampen in Amsterdam: Fragmenten uit Brieven.

Vrouwenkampen te Amsterdam (H.J. Emous, F.J.D. Theyse, en P.J.W. Wellensiek) ‘hoopt u voortaan wekelijks mededeeling te doen van alle berichten uit de kampen’.

Fragmenten uit brieven van ds. P.G.J. Meiring te Johannesburg 21.7.1901-4.10.1901; van ds. W.F. Knobel te Volksrust 22.7.1901 – 21.8.1901.

Fragmenten uit brieven van S.J. van Wijck te Krugersdorp, 31.8.1901 / 23.10.1901.

Commissie voor de Vrouwenkampen, Amsterdam:

Fragmenten uit brieven ongeveer gelijktijdig ontvangen van de Kampcommissie in Zuid-Afrika. Johannesburg 30 October 1901 P.G.J. Meiring; Johannesburg 1 November 1901 P. van Trotsenburg; Johannesburg 20 October 1901, P. Stoker; |Johannesburg 13 November 1901, R.G. Ockerse; Pretoria 31 October 1901, W.E. Hollard; Middelburg, 29.10.1901 dr. van Gorkom; Krugersdorp 12.11.1901 S.J. van Wijck; Bethulie 1.11.1901 H.C.J. Bccker: 12.11.1901 H.C.J. Becker; Aliwal Noord 5.11.1901 F.J. le Roux.

**Inv. nr 104 Stukken betreffende geldzendingen t.b.v. krijgsgevangenkampen 1902**

*Statuten van de Vereeniging Het Christelijk Nationaal Boeren-Comité. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 10 Juni 1901, No. 67.*

*Huishoudelijk Reglement van de vereniging “Het Christelijk Nationaal Boeren-Comité”. Goedgekeurd bij K.B. van 10 juni 1901, No.67. Vastgesteld in de Algemeene Vergadering van den 4 December 1904.*

Namen etc. van hulpbehoeftigen:

16.7.1901 P.J. le Roux, Aliwal Noord.

Lijstje adressen Nederlanders:

16.11.1901 A.D.W. Wolmarans.

28.11.1901 A.D.W. Wolmarans: geeft mevr. wed. Miena Wolmarans-Prinsloo, Elizabeth Johanna Botha-Steenkamp-Prinsloo op.

4.12.1901 poststempel Heemstede. G. Klijn noemt mevr. Van Oostrum-Vogel, adres Mej. Lötter, Potchefstroom.

4.12.1901 De Bilt. A. Pronk, opbrengst collecte.

Lijstje namen.

Notitie: Veronica Geertruida Jacoba Kruger, gehuwd met Tjaard Petrus Venter, Kamp Bethulie.

18.10.1901 Rotterdam. N.H. Wolf, Hoofdredacteur *Wereldkroniek*, stuurt berichtje over mevr. Broeksma.

25.10.1901 Alkmaar. S. M. Maclaine Pont, 2e secretaresse van Internationaal Damescomité « Alcmaria ». Over hulpverlening in kamp Irene.

29.11.1901 Hollandse vrouwen achtergesteld ?

19.9.19 01 Amsterdam. R.A. Snethlage, Consulaat-Generaal ZAR.

12.10.1901 Amsterdam. Westendorp & Co.

22.11.1901 Amsterdam. Emous aan contactpersonen: ‘zoekt J.M. v.d. Merwe-Jaarsveld met 1/2/3 kinderen van den hr S. Wiechers wiens echtgenote overleden is: geef haar 5 Pond en bericht’.

Ds. W.P. Rousseau, Natal: op Merebank bevindt zich vermoedelijk Mevr. Du Plessis uit Potchefstroom, dochter van P.J. Schutte, Volksraad Lid, Geef haar 5 Pond en bericht mij.

22.1.1902 Amsterdam. Briefkaart P.J. Schutte, geeft adres dochter Mevr. Pieternela E. du Plessis.

1.4.1902 Scheveningen. A.D.W. Wolmarans: mej. Johanna A. Vermaak p.a. A. Prinsloo Irenekamp H.J. Vermeulen, P.A. Vermeulen; mevr, Anna Wolmarans-Geldenhuis in Durban, J.O.H. Sluiter te Durban.

5.12.1902 Telegram. Wolmarans aan Emous: aandacht voor Hester Wolmarans-Geldenhuis, Alwijn Prinsloo (Pienaarsrivier), Jan Strauss (Koffiespruit), allen in Kamp Irene.

Ongedat. Adressen: Ds. S.P. Naudé, Queenstown. C.J.S. v.d. Walt-Pretorius, Kamp Irene.

Namen van noodlijdenden in de burgerkampen Howick en Merebank, speciale ondersteuning aanbevolen:

I. Hermanus Schosch, met vrouw en 4 dochters, 26, 17, 13, 11 jaar en een zoon van 16 jaar, vroeger adres Skinnerstraat Pretoria.

II. Mej. Treina Catharina ? met 4 kinderen du Plessis, echtgenote van A.G. du Plessis van Boschhoek distr. Potchefstroom.

III. Mej. C.J. van Vuren, echtgenote van Christoffel van Vuren van Kaalplaats, Potchefstroom, op commando, 4 kinderen.

IV. Mevr. Petronella J. van der Walt, Merebank, echtgenote van A.J.J.L. van der Walt, ‘vroeger Volksraadslid voor Lichtenburg en hoewel grijsaard zijnde nog op commando. IV is op hoogen leeftijd, heeft 3 dochters verloren, komt wegens zwakke gezondheid vooral in aanmerking voor een goede ondersteuning. Nader adres waaschijnlijk te bekomen bij No. V’.

V Mej. M.G.A.M van der Walt, 2 kinderen, echtgenote van G.H. van der Walt, Deelkraal, Potchefstroom, krijgsgev. op St. Helena. Haar adres Merebank.

VI Mej. A.E. van Vuren, 3 kinderen, echtg. van Gert van Vuren, van Boschhoek distr. Potchefstroom en krijgsgev. op St. Helena. Op Merebank.

VII. Mej. Philippina Charlotte Nel, 2 kinderen, echtgenoot op commando; adres Jacobskamp.

VIII Maria du Plessis-Botha, echtg. van Daniel du Plessis van Stompoorfontein distr. Potchefstroom, op commando, adres bij V.

Allen ten zeerste aan bevolen, vooral nrs 1, 2 en 4.

Hebben vernomen hulp naar Mevr. H.A. Klazinga, Uit brief aan ‘M’.

Financiën:

Aankondiging van geld ‘te doen toekomen van de hulpbehoevenden’. Doorslag, ongedateerd, niet geadresseerd, 14 Februari, 2 mei, 16 mei 1902; geschreven 25 oktober, 15 december 7 februari1901, 14 maart, 21 , 25 april, 16 april, 2 mei 1902 ; 5x ongedateerd.

Overzichten giften aan kampen augustus-december 1901, maart - mei 1900.

Opgave bijdrage aan contactpersonen:

1.11.1901 Kladje giften aan contactpersonen tbv kampen. Ook 6/12 en15/12 en 24/1 1902, 31.1.1902, 14.2.1902, 21.2.1902; 12.3.1902 Zeist. Emous aan H.E. Koopmans van Boekeren, Consulaat-Generaal ZAR. ‘Gelieve deze week te rekenen op S.J. van Wijck, Krugersdorp. Ds. J. van Belkum te Merebank, W.P. Rousseau Pietermaritzburg, G. Nijsse Barberton, ds. Perold Kimberley’.

26 Dec. [1901] Staat.

Stand op 17 Maart - 23 mei 1902.

Notitie Totalen op 5 Dec.1901.

Stand der stortingen op 18 October 1901.

Stand op 31.12.1901 – 14.3.1902.

Correspondentie:

15.11.1901 Amsterdam. Henk Durkz aan J.G. Bendien, Bombay, en B.A. Wennink, Ceylon.

3.10.1901 C. aan Emous. Over drukwerk.

12.8.1901 Marienthal. De Villiers Smeer, Marienthal bij Gibeon, Duitsch ZWA aan Emous: vraagt met boer Hendrik Smit om een Hollandse onderwijzer; moet van strikt Protestantsch geloof zijn ‘en die ook niet omgeven zal om weleens een Evangelisch Gezang ons mee te zingen’.

1.10.1901 Amsterdam. H. Bijleveld.

15.11.1901 [Amsterdam] ‘Gelieve mij nog berichten of in het kamp ten Uwent zich bevindt Mevr. M.S. Schoeman, echtgenote van David Schoeman, afkomstig uit Rietfontein bij Lijdenburg. In dat geval wilde een vriendin van haar binnenkort eenige kleeren sturen. Zoo zij zich in geldelijke nood bevindt kunt U haar ook 2 à 4 Pond overhandigen’.

27.11.1901 Amsterdam. J. Zeeman. Grote gymnastiek uitvoering tbv concentratiekampen

Ongedat. Notities, voor de contactfiguren Human, Perold, Oudschans Dentz, van Gorkom -info over gezin Janson, die geen reisgeld vraagt – Knobel, Becker, Rousseau – kunnen Balwé, Sluijter ook medewerker worden, A. Meeth -, De Wildt – op verzoek Vriendenkring 12-1 Pond aan mevr. Moerdijk, Le Roux, 10 Pond aan Mej. Breet geb. Coetzee, A. van Geusau – gezin Derwig aanbevolen.

Ongedat. Notities voor contactfiguren.

28.3.1902 Amsterdam. Emous aan W.P. Rousseau, zendt 200 Pond, verzoek om totaal van gezondene.

28.3.1902 Amsterdam. Emous aan K.E. Koopmans van Boekeren. 10 Pond aan Rousseau, 10 voor Van Belkum, 25 naar M.E. de Wildt, 25 aan SJ van Wijck.

15.4.1902 Zeist. Emous aan Koopmans van Boekeren: laten betalen cheques van [Deputatie] Fischer, Wessels en Wolmarans.

Ongedat. Briefkaart Emous aan Koopmans van Boekeren. Vraagt info over vrouw en kinderen van Oberst L. von Zelewski, te Kaapstad en Londen in hospitaal gelegen en nu naar hier.

6.5.1902 Haarlem. Briefkaart Emous aan Koopmans van Boekeren. Mag gelden aan contactfiguren zenden.

Ongedat. Emous, concept. Aan contactfiguren: giften aan noodlijdenden mogen beslist niet via matrons of nurses of wie ook die door de Engelse autoriteiten aangesteld.

Emous: notitie: vraagt Koopmans van Boekeren om lijstje van A.J. van der Walt, en 12 ½ cents postzegels.

Notitie Emous over bankzaken.

2.10.1901 Amsterdam. R.A. Snethlage, consulaat-generaal ZAR, aan Emous, over steunverlening.

4.2.1902 Alfen aan den Rijn. Joh. Van Oostveen, tuinman, aan Emous, stuurt ‘Honder en een gulden 57 en halfe cent voor de vrouwen kampen, gekoleteerd op een vergaderieng gehouden door mij en Den Heer Liebenburg te Boskoop’. Tbv. twee families in Burgersdorp, mannen in gevangenis, adres van den een vrouw Mrs. J. Henning, Wienaars Bakend, 3 kinderen ; en J.C. Strijdom, Blauwkrans, 7 kinderen. ‘Hartelijken groeten aan u en aan vemielie’.

Inkomsten:

Drukproef; Voor de Boerenvrouwen en kinderen. De commissie, die namens het Chr.N.Boeren-Comité ….op heden f 26.198 mogen ontvangen etc.

16.9.1901 Brussels. P.L.A. Goldman, kanselier [Gezantschap ZAR] aan RA Snethlage, Consul-Generaal der ZAR. ‘Het CNBC denkt, dat het Hulpfonds uit Duitsland bij Het Gezantschap ‘overvloedig’ is’ – onjuist, meldt zich maar aan Emous: ontvangen mei- augustus [bijna f 7000].

Lijst giften voor Plokhooy.

27.12.1901 De f 75 op 13/12 gezonden komen van Pfarrer Dorsch te Stuttgart.

**Inv.nr 105 Vereeniging Het CNBC**

11.8.1901 Amsterdam. Uitnodiging van Huis commissie voor een vergadering over financiën.

**Inv. nr 106 Betreffende opheffing Commissie voor de Vrouwenkampen 1902**

23.6.1902 Amsterdam. Bestuur heeft besloten het bestuur Commissie voor Vrouwenkampen op te heffen ‘daar zij onder de veranderde omstandigheden in Zuid-Afrika haar reden van bestaan heeft verloren’. Met enveloppe.

**Inv. nr 107 Verzending van een kist goederen voor de vrouwenkampen in Zuid-Afrika**

3.9.1901 Hamburg. Otto Meijer, An das Christelijk National Boeren Comité te Amsterdam. Stuur brief aan De Vries & Co, cargadoor, over een kist kleding voor de vrouwenkampen in Zuid-Afrika.

[met:] Press-copie Brief aan De Vries en Co, Hamburg 3.9.1901.

Inhaltsverzeichniss über 1 Kiste (2 Blatt.)

**Inv. nr 108 Henrietta van der Hoven aan H.J. Louw**

30.11.1901 Oost London. Aan H.J. Louw te Amsterdam. Zij heeft concerten gegeven in Johannesburg en Pretoria, resultaat voor de vrouwenkampen. Gaat nu naar Europa om dat succes voort te zetten, vraagt Uw hulp en ervaring, een comité samenstellen. ‘Mijn vader heeft mijn reiskosten voorgeschoten. De complimenten van mijn vader H.J. van der Hoven’.

**Inv. nr 109 Brieven van het Internationaal Damescomité “Alcmaria”**

29.10.1901 Telegram. Modderman. [aan Emous] Kunnen afgevaardigden damescomite “Alcmaria” u mogen voor 12 uur spreken?

30.10.1901 Telegram. Modderman, Alkmaar, aan Emous, Amsterdam.

9.11.1901 Alkmaar. Mej. S.M. Maclaine Pont, 2e secretaresse van [Internationaal Damescomité] ‘Alcmaria’ vraagt advies hoe f 25 voor de weduwe Broeksma verzenden.

28.11.1901 Alkmaar. S.M. Maclaine Pont. Bang dat 100 Pond ineens mogelijk in Engelse hand komt. Zal 30 Pond sturen aan ds W.P. Rousseau voor kamp P.M.Burg. Reeds verzonden 15 pond aan S.J. van Wijck -Krugersdorp, W.E. Hollard - Pretoria, Oudschans Dentz – Johannesburg, van Geusau – Heidelberg, A.J. Hendriks – Kimberley, Mevr. Blignaut – Bloemfontein, 30 Pond aan A.M Meiring – Colesberg, 30 Pond aan ds W.P. Rousseau – Pietermaritzburg.

Ongedateerd. Alkmaar S.M. Maclaine Pont: geld gezonden op 16.12.1901.

25.12.1901 Alkmaar. S.M. Maclaine Pont vraagt of de adressering ‘M.E. Hollard Pretoria Transvaal’ voldoende voor een bezending van levensmiddelen en kleederen ad f 6000, goed genoeg is. Naar Brill in Bloemfontein gaat soortgelijke gift.

17.1.1902 Alkmaar. S.M. Maclaine Pont. Vragen en activiteiten.

23.1.1902 Alkmaar. S.M. Maclaine {pnt. Geld gezonden voor de kampen. Vragen over kampen in Natal.

25.1.1902 Alkmaar. S.M. Maclaine Pont. Vragen rondom aanvraag van C.J. Coetse (na lezing op Heino) om steun voor familie in Merebank. Over ‘de U bekende zaak J.’ (Janson) - volgens Coetsee is mevrouw Janson zoo aan haar geboorteland gehecht dat zij niet naar Europa wil. De beschuldigingen tegen den Heer J. zijn z.i. onjuist, en ik gevoel mij verplicht hier nog bij te voegen dat de Heer C. niets ten nadeele van iemand heeft gezegd’.

5.2.1902 Alkmaar. S.M. Maclaine Pont. Geld verzonden. Familie is gemeld, dat dhr. W. te Heiloo gefusilleerd is.

26.2.1902 S.M. Maclaine Pont. Alkmaar. Een bezending naar Natal.

25.3.1902 S.M. Maclaine Pont. Alkmaar. Geld verzonden 5/3. De Wildt te Pretoria meldde dat ds.W.P. Rousseau onderzoek doet naar kampen te Colesberg en Pietersburg.

3.5..1902 S.M. Maclaine Pont. Alkmaar. Over verzonden gelden. Zorgen over Moeder [van Emous].

9.8.1903 S.M. Maclaine Pont. Alkmaar. Vraag hoe te handelen met gelden van ‘Alcmaria’.

3.10.1903 S.M. Maclaine Pont. Naar aanleiding van Uw advies, de te beschikbare f 10.000 te storten in kas van Generale Boerenhulpfonds onder beheer van de Boerengeneraals, op voorwaarde te bedelen aan de wezen te Rustenburg, Langlaagte, de wezen in de Vrijstaat olv. Ds. Marquardt en de weduwen Ligthelm en Vahrmeyer. Plus weeshuis o.l.v. ds. Marquardt

22.10.1903 Alkmaar. Mevr. Sleeswijk de Boer. Verzoek nog goederen van ons te verzenden. Vergoeding kosten te verkrijgen van dhr. Donath.

**Inv. nr 110 Mevr. C.J. Fisher, vrouwenkamp Howick, aan P.J. Schutte, 1902**

30.1.1902 Howick. Mevr. C.J. Fisher aan mevr. P.J. Schutte, Vrolijkstraat 153, Amsterdam, Holland. ‘Van U dochter gehoor waar dat u is. Leven is bitter zwaar, mijn man al 21 maanden weg en ‘heele maal geplundert is en met 8 kinderen rond gesmijd word dan hier en dan daar en nog nooit geen pennie van een comiecie of van iemand anders gehad’. Vraagt 20 Pond te lenen tot na de oorlog … ‘u bedroefde vriending C.J. Fischer’. PS schoonzoon M. Schutte krijgsgevangen, myn man John W. Fisher is op Bermuda en mijn zoon John in Bombay.

**Inv. nr 111 Hulpverlening door het Middelburgsch (Dames) Comité, 1901**

Ongedateerd, anoniem, 4 blz.. Overzicht van gelden en goederen, in samenwerking met Nederlandse, Duitse en Russische actiegroepen, verzonden door het Middelburgsche Comité aan de krijgsgevangenen op St. Helena, Bermuda en India en aan de vrouwen en kinderen in concentratiekampen in Zuid-Afrika.

**Inv. nr 112 Brieven uit krijgsgevangenkampen Bermuda’s, Ceylon. Brits-Indië**

*Zie G.J. Schutte, ‘Krijgsgevangenenkamp Ragama III, Ceylon’, Spectrum Zuid-Afrika, april 2022*

20.4.1900 Pretoria. *Dept. van Onderwijs* W. Tolsma aan Emous: opgave van namen van onderwijzers, die met generaal Cronjé krijgsgevangen gemaakt zijn: H. Meester, H. Wijchgelaar, J. Kat, J.H.Vermooten, A.N. Groenenstein, O. van Oostrum, G. den Hertogh, N. Prak, H. ten Cate, S. Boersma, J. van der Tak, P. de Boer Kz., Gesneuveld op 27 Februari 1900 op de terugtocht van Colenso en Ladysmith A. Willemsen. Niet mej. Van ’t Haaff maar mej. F. van Praag is werkzaam op het Departement.

1.7.1901 Krijgsgevangenkamp, Officieren Mess Trichonopoly. S.J.C. van Tijen aan Boissevain: We zijn hier 8 officieren en ong. 500 burgers uit Transvaal en Vrijstaat, 1 mei 1901 krijgsgevangen. Een school voor jongeren, veel aandacht. Vraagt om boeken; er is een Comité – geld via Bank of Madras; voorz. Landdrost G.G. Munnik, Comdt. Krause, Comdt Ernst Marais en ondergetekende.

1.8.1901 Diyatalawa [gedrukt briefpapier). H. Meester aan Emous: mijn vrouw en kinderen op 29 juni in het kamp bij Kl. binnengebracht. Oudste zoon is nog ‘buiten’. Ook vrouw en gezin Ernst in het kamp. ‘PS. Wil U haar [mij vrouw] eens schrijven; dan kan U mij maar overslaan’.

19.8.1901 Tuckers Island, Bermuda. Varekamp aan Emous. Via Ladysmith naar Durban gezonden, op de ‘Manila’ naar West-Indië gestuurd. Wil met Hollebrands een school beginnen; vraagt materialen aardrijkskunde, geschiedenis en gewone schoolboeken.

21.8.1901 Darrell’s Eiland. Bermuda. B J.V. Hauptfleisch aan Consul-Generaal R.A. Snethlage te Amsterdam. Kan CNBC ons sturen een pak voor mijzelf, mijn broer en L.H. Groeneveld, alle drie gevangen bij Paardeberg.

29.8.1901 Ragamakamp*.* G.S.M. Abersonaan Emous. Tegen artikel van H. Meester in kamp Diayatalana, Meester doet aan groothandel in dat kamp.

3.9.1901 Camp de Ragama, Ceylon. Van Haaften aan Emous – schrijft in het Frans cést pour une bonne raison. Protestation tegen artikelen van M.Mr. te D.]=Meester in Diyatalawa].

23.9.1901 Morgans Eiland Bermuda. Pieter Moerdijk aan vader G. Moerdijk, Ierseke. Op 12 augustus op de Montrose van Durban naar hier, aar. 13/9. Vraagt chr. lektuur en meer in het bizonder Gereformeerde lectuur: oude en Nieuwe Traktaatjes, Boeken, kortom gebruikte en nieuwe lectuur, ook wetenschappelijke lectuur. Vraagt informatie over zijn vrouw. Krijgt zij steun van Ned. Bijstandsfonds in Pretoria? Vraagt om *Schoolblad* en onderwijsboekjes.

17.3.1902 Morgans Eiland. Pieter Moerdijk aan G. Moerdijk, Ierseke. Vrouw van Vrouw en gezin van timmerman Lampen is vertrokken naar Nederland. Is het verzoek naar Holland gaan van mijn vrouw, moeder, kinderen en zuster Cornelia toegestaan?

25.4.1902 J.W. Polderman [op briefpapier CNBC] aan Emous. Over verzoek van *Pieter Moerdijk* om boeken.

30.8.1901 Ragama. H. Wechgelaer aan Emous. Ank voor Differentiaal rekening van Dr. Lorentz. We vieren Koninginnedag. Verbazing over artikel van H. Meester op Diayatalawa.

6.9.1901 Ragama. H. Wechgelaer aan Emous. Over M[eester].

25.1.1902. Boer Kamp Bellary. Indië. G.J. Boegman aan Emous. Is 14.11. 1901 gevangen genomen – begin mei in Madras.

18.3.1902 Tuckers Island, Bermuda. H.J. J. Heijtmeijer aan Emous.. Wacht op de kist boeken, w.o. Valkhoff’s leerboek Engels. En tabak. PS *S. Gaarkeuken* is op Burts Island.

24.3.1902 Tucker’s Island, Bermuda. H.J.J. Heijtmeijer aan Emous. Over geld voor zijn vrouw.

3.5.1902 Tucker’s Island, Bermuda. [gedrukte briefpapier] H.J.J.Heytmeijer aan Emous. Over correspondentie, zorgen over zijn vrouw in Zuid-Afrika.

30.4.1902 P.O.W. Sialkoh, Punjab-Indië. Leerlingen op de school: 18 boven Standaard, 14 Standaard V-VI, 20 Standaard III-VI; 43 Standard I-II; gevraagd: 1 Fransch dictionaire, 1 Vaderlandsche Geschiedenis. Voor de laatste twee willen wij gaarne betalen.

2.11.1901 Bombay, Consulaat der Nederlanden. Bendien aan Emous. Over bestemming van kisten; over bijbels voor krijgsgevangenen.

9.1.1902 Bombay Consulaat der Nederlanden, Bendien aan Emous. Over goederen voor de kampen.

4.12.1901 Consulaat der Nederlanden te Colombo aan Emous. Goederen aan H. Meester en H. Wechgelaer zijn verzonden.

23.5.1901 Boer Prisoner Camp, (Bombay). S.C. Wegerif aan Emous. Was 3 maanden in Hospital en daarna Bombay.

2.9.1901 Peniche. L. van de Water aan M.H. Keller, Apeldoorn. Dank voor pakket. Vraag een paar kerkboeken met NT, Psalmen en gezangen.

7.9.1901 Roemer Visserstraat [Amsterdam]. Charles E.H. Boissevain aan Emous.

4.2.1902 Ede. J. Zerbst jr over zijn zoon. Dokter in kamp wil een gezonder klimaat voor hem.

30.1.1902 Koudum. A.H. van Dijk aan Emous. Heb geschreven aan H. Meester, Diyatalawa en G. den Hertog op St. Helena of er vraag naar muziekinstrumenten vraag is.

12.3.1902 Kaapstad. C.P. Schultz aan Emous. Ds. Andrew Murray vraagt om Bijbels, Gezangen en Psalmboeken en godsdienstige lectuur: 100 Bijbels, 100 Psalmen en Gezangen, en boeken: Moody, *Levenswoorden*, Spurgeon*, Preeken*, Bunyans *Christenreis*, *Het nieuwe leven* van A. Murray, *Het drievoudig snoer* dito, Jesse’s *Handboek* {elk 34 exx, voor Bunyan slechts 12 exx]. En voorts, godsdienstige verhalen, levensbeschrijvingen en zending geschiedenissen enz. In ’t kamp Sialkot zijn 500 krijgsgevangenen, en zij hebben slechts een paar boeken onder zich. Adres voor Sialkot: Roelof v\n der Merwe, en voor Shahjahanpur A.J. de Waal. [Achterzijde losse aantekening: P.J. Schutte, Vrolikstraat 357 vraagt voor St Helena: A.G. Schutte, Deadwood, Psalmboeken, *Kort Begrip* en Borstius *Vragenboeken*; voor Shahjahanpur p/o H.C. Luitingh, leesboeken].

19.2.1903 Utrecht [gedrukt briefpapier Ragama] H. ten Cate aan Emous.

9.8.1902 Bolsward. Jac. Spoelstra aan Emous. Terug uit krijgsgevangenschap. Dank voor zijn moeder en informatie. Ontevreden over het lot van waardering voor niet-burgers die toch gevangen zaten.

26.5.1902 Antwerpen. H.J. Berlaer aan Emous. Geeft verzoek van P.J. van Os door om schoolboeken – hij was vroeger secretaris van de Weldadigheids Commissie, te Johannesburg, is nu op krijgsgevangenkamp te Saikot, Punjab.

**Inv. nr 113 Stukken betreffende de financiële ondersteuning van de op Ceylon geïnterneerde krijgsgevangenen**

Door de Nederlandse consul B.A. Wenninck in 1902 betaald:

--Nota’s van diverse aan hem en krijgsgevangenen verleende diensten als cart hire (24.7.1902) - 5.6.1903 vrachtkosten (per boot of trein)

-Nota’s van door hem of door krijgsgevangenen aangekochte goederen:

The Colombo Apothecaries Co ; diverse leveranciers van sigaren en tabak; linten om de verjaarsdagen van Steyn enn Kruger te vieren; General stores Cartgills, Colombo.

--Ceylon Government Telegraph. Colombo. Receipt for inland or Indo-Ceylon telegram. Met postzegels, gestempeld,

Salarissen betaald door de Nederlandse Consul (namens hem door O.v.Oostrum):

--Tractement of dagen werk: D.D. Ihle; C.F.Th. van Olst; D.J.J. LaLaekere; Hattingh; T. Taylor; H. van der Walt; J.P. Barnard; ? ; J.J. Haupt; 6 onderwijzers; T.Taylor voor een grafkruis, twaalf kruisen, een kruis; W.A. Bosman voor vier grafkruisen, drie grafkruisen; B.J. Verster ‘een gift aan doodarme oude Boer’.

--Aan Manager Soldiers and Sailors Home: Lodging of food etc. for M. Proper, 20 Hollanders, J.J.Malga; E.F.L.K. Moltye; B. Sermaat; H.J. Lanting, Benist Leens; P.F. Groeneveld; W.A. van der Veen, M. van Dulleman; J. Vorkine; de Wilde; G.A. Kraan; Mantel; J..N. van Wattingen; J.W. Jernike; M.J. Meyers; J.J.S. van Walbeek; S.D. Welendeen; S. Hofska; J. Graamans; J.H. van Vledder; Nicholas Evers; J.H. Zimmerman; J.K. Koster; W.J.K. van Sigten,

*--*Nederlandsch Fonds, Aug/sept 1902 betalingen; idem kosten terugzending 24 Hollandsche krijgsgevangenen; idem 19.12.1902 (waaronder salaris van Olst, grafmonument Uys Colombo gift aan Venter, verf voor grafkruisen Diyatalawa, groen, oranje en rood-wir en laow lint, etc.)

Received, Colombo 1903.

*Nederlandsch Fonds* op Ceylon: Vrachtkosten. [en] Onged., Joh. S.S. f 10 voor de boerenvrouwen en kinderen in de kampen.

23.1.1901 Velp. Van J.W.S., over Koning. Sinds 13 Sept. is Jan met vrouw en kind uit Zuid-Afrika. Hij is krijgsgevangen, op parool vrij en spoedig gedwongen naar Europa te gaan. Alles nagelaten, laatste tractement niet gekregen.

Colombo 9 march 1903 Received from Mr. B.A. Wennink, Consul for the Netherlands at Colombo the sum of forty rupees to enable me to proceed to Java. Gezegeld, [naam onleesbaar].

-- To the Consul for the Netherlands Colombo. Bevestiging– [en] 19.12.1902 Colombo. uit betaling salaries different teachers O.v.Oostrum 20.12.1902 Diyatalawa bevestiging.

B.A. Wennink aan het Nederlandsch-Zuid Afrika Comité Amsterdam. ‘Afrekening van de door mij tbv. der Boeren krijgsgevangenen op Ceylon beheerde gelden. Het restant saldo Rs 23.42 zal ik uitbetalen aan de nog in Ceylon aanwezige drie krijgsgevangenen, die tot nog toe geweigerd hebben den eed van trouw aan den Koning van Engeland afteleggen en vertrouw dat U hiermede accoord gaat. De Consul der Nederlanden B.A. Wennink. Verzoeke beleefd de ontvangst dezer te willen berichten aan B.A. Wennink p/a Kon.Ned. Mij tot Expl. van Petroleumbronnen in Ned. Indie Pangkalan Brandan, Sumatra O.K.’

Balans van het Commissariaat der Hollandse fondsen in het Krijgsgevangenkamp te Diyatalawa Ceylon van 10 Aug – 17 Dec.1902.

Nederlandsch Zuid-Afrika Comité. Debet – Credit 1902. Rp 1002.07.

Toevoeging: J. Senkep, burgemeester Yerseke, 3.2.1902 inzake C. Nieuwenhuijze, Shajehanpore.

**Inv.nr 114 Photo’s taken by a P.O.W., St. Helena 1901-2. 1 omslag**

Fotoalbum: omslag: *From my Camera*

Binnenzijde: Photo’s taken by a P.o.W., St. Helena 1901-2, 12 bladen, 30x22cm.

1a boven: Jamestown met Baai [[1]](#footnote-1) onder: Jamestown van uit zee [foto ontbreekt]

1b boven: Ladder met west rocks [[2]](#footnote-2) onder: Mainstreet Jamestown[[3]](#footnote-3)

2a boven TeHuis voor Krijgsgevangenen onder: Jacobsladder [vergelijk 1b][[4]](#footnote-4) ;

2b boven Mundun’s Point [[5]](#footnote-5) onder: Kerk te Jamestown [foto ontbreekt]

3a boven: Waterval nabij Jamestown onder: Nap’s Graf[[6]](#footnote-6)

3b boven: Longwood, sterfhuis van Napoleon[[7]](#footnote-7) onder: Cottage op St. Helena

4a boven: Landschap op St.Helena onder:Gezicht op Diana’s peak hoogste punt van ’t eiland

4b boven: Kerkje bij Deadwood onder: Landschap bij Sandy Bay

5a boven: Landschap bij Longwood onder: Red Hill nabij High Knoll fort[[8]](#footnote-8)

5b boven: Lot onder: Deadwood Camp[[9]](#footnote-9)

6a boven: Blikjesdorp [[10]](#footnote-10) onder: Pankoekstraat “Blikjesdorp”

6b boven: Kampgezicht onder: Waterschaarste

7a boven: Timmerwinkel te Deadwood Camp onder: Kiekje in Deadwood Camp

7b boven: Verplaatsing van kamp onder: [zonder titel]

8a boven: Ruine van een huis in Deadwood onder: Vlooienvangers aan den arbeid

8b boven: Kampsschool onder: Tableau vivant, voorstellende Oom Paul beschermd door Vrijstaat, Transvaal en Holl. Maagd

9a boven: Tableau Vivant voorstellende “zijn laatste wil” onder: Tableau vivant voorstellende “zijn thuiskomst”

9b boven: Tableau Vivant voorstellende “Oom Paul met de holl. Maagd” onder: Tableau vivant voorstellende Napoleon

10a boven: Krijgsgevangenen van verschillende Nationaliteiten: staande: Hongaar, Fin, Noor, Amerikaan, Portugees, Schot, Duitscher, Fransman; middelste rij: Italiaan, Rus, Corsikaan, Zweed, Boer, Hollander; Voorste rij: Zwitser, Ier, Engelsman

10a onder: Holl. Corps gevangen te Elandslaagte

10b boven: De grootste en de kleinste Boer (ruim 7 voet resp. 4 voet 3 inch) onder: De oudste Boer in het kamp, 81 jaar oud

11 en 12 blanco

**Inv. nr 115 Consulaat-Generaal der Zuid-Afrikaansche Republiek Amsterdam.** Oorspronkelijke omslagen voor de stukken betreffende de kampen, C1 op Ceylon (alleen voorblad) en C2 ( lege omslagen ) in Zuid-Afrika; met de namen van contactpersonen van de commissies.

**2.1.6 Internationale contacten**

**Inv. nr 116 Bijeenkomst CNBC voor Gezantschap Zuid-Afrikaansche Republiek**

Politie Amsterdam. ‘Dringend. Bezoek van het Buitengewoon Gezantschap der Z.A. Republiek. Regeling van dienst door de hoofdcommissaris gemaakt op Maandag den 30 April 1900, des voormiddag te 1 uur. 7 blz.

Christelijk Nationaal Boeren-Comité. Bijeenkomst met het Buitengewoon Gezantschap der beide Zuid-Afrikaansche Republieken op dinsdag 1 Mei 1900 des avonds te 7 ½ uur, in Maison Stroucken. Programma. 3 blz.

**Inv. nr 117 Stukken betreffende de reis van H.J. Louw en C. Plokhooy door België voor fondswerving ten behoeve van de vrouwenkampen, 1901-1902. I omslag**

*Zie ook Inv. nr 66, 104.*

*G.J. Schutte, ‘Strijder met lichtbeelden’. Spectrum Zuid-Afrika’, oktober 2023*

Lijst der 102 bezochte plaatsen, 10 in Holland, 11 afgevallen. N.d.

19.8.1901 Aardenburg. G. Hofstede, met enveloppe; 16.9.1901; 23.9.1901; 30.9.1901,

30.9.1901 Aardenburg. G. Hofstede, Rekening en Verantwoording van de derde reis door België der heeren Louw en Plokhooy van 29 Augustus tot 28 September 1901.

9.10.1901 G. Hofstede, Aardenburg, opbrengst zes lezingen vorige week f 1308, 07.

19.1.1902 hebben een 100 spreekbeurten verricht.

22.1.1902, opbrengst van f 1230 reis van C. Plokhooy en H.J. Louw t.b.v. de vrouwenkampen.

26.2.1902 Verslag en rekening van de reis van de heren Louw en Plokhooy.

26.8.1901 Eg. De Baeken, Gent.

8.10.1901 Jozef Crets, advocaat Mechelen: liefdadigheidsfeest te Mechelen, opbrengt 1000 franken.

25.10.1901 B. Verlende van Hee, Loo; 4.11.1901; 25.11.1901 ; ? .

3.11.1901 ? , Dixmuide.

12.11.1901 Belgisch Komiteit voor Transvaal, W. Teinhard en Belgisch Komiteit voor Hulp aan de Boeren, Herman Bogaers, Brussel. Fr 926, opbrengst Louw en Plokhooy.

7.10.1901 Karel Loppens, Nieuwpoort 320 frank, Louw en Plokhooy.

22.11.1901 A.de Tacq, Schatbeheerder van het Beren Komiteit te Wallegem (Vlaanderen).

12.12.1901 C. Plokhooy, Aerschot.

22.1.1902 F. Vervaeke, onderpastor Quelighun: stuurt 29 franken, opbrengst voordrachten van Louw en Plokhooy.

30.8.1902 Brussel. Van Hoytema i.o.v Dr. W.J. Leyds aan H.J. Emous: steun aan mevvr. Broeksma, Smuts, Chr.de Wet en Chr. Botha.

30.8.1902 Amsterdam. Kwitantie Madame Vve C. Broeksma, 150 Florins.

**2.1.7 Huisorgaan ‘Voor de Boeren’**

**Inv. nr 118 Brief aan de redactie van *Voor de Boeren***

7.5.1901 Pretoria. Brief van Homerus aan redactie *Voor de Boeren*, met overzicht van de situatie van Hollandse schoolmeesters in Transvaal.

**Inv. nr 119 S.P. du Toit, De Middelandsche Afríkaander Drukpers Maatschappij Bpkt, Cradock**

Brief aan de redactie van *Voor de Boeren, orgaan van CNBC*, betreffende de opvoering van Afrikaanse toneelstukken in Nederland, 14.4.1906.

**Inv. nr 120 Losse exemplaren van *Voor de Boeren!***

*Voor de Boeren!* No’s 400 [26 dec. 1908], 401 [6 Maart 1909], 416 [17 april 1909] met artikelreeks over ‘Het Nationaal Onderwijs in Zuid-Afrika’.

**2.2. Christelijk nationaal onderwijs in Zuid-Afrika (CNO)**

**2.2.1 Oprichting en statuten**

**Inv. nr 121 Concept voor statuten van een vereniging van Vrije Christelijke scholen (CNO). onvolledig. 1 omslag**

**2.2.2. Correspondentie**

**122-130 Ingekomen brieven over CNO-scholen in Zuid-Afrika 1902-1911. 9 omslagen**

**Inv. nr 122 Brieven ontvangen over CNO-scholen, 1902**

W.J. Spruijt W.Jzn, Rotterdam, 31 10.1902, leverantie en verzending van onderwijsmiddelen voor een commissie, tot uitzending van leerboeken, naar de kampen, nu naar L. Meyer, Fordsburg.

L. Meyer, Johannesburg 4.4.1902; 29.9.1902. [lege enveloppe]

Verougstraete-Mertens, Fabrique de Toiles, Kortrijk, 27.10.1902, nav. L. Meyer.

L.E Goestes, Zwolle, 24.11.1902 reactie brief van K. Bonsma, onderwijzer school onder directie van W. Klooster, Pretoria.

**Inv.nr 123 Brieven ontvangen over CNO-scholen 1903**

Louis Vorster, Burgersdorp, 3.1.1903.

J. Vegter, Pretoria 3.3.1903.

L. Meyer, Fordsburg 21.3.1903.

*Correspondentieblad van de Vereeniging van onderwijzers en onderwijzeressen in Zuid-Afrika*, Pretoria. No 1, december 1903, waarin o.a. Statuten en Huishoudelijk reglement van de VVOOZA.

**Inv. nr 124 Brieven ontvangen over CNO-scholen, 1904**

A.J. Posthuis [?], Arbeid Adelt, pk. Witzieshoek, district Harrismith, 8.1.1904 ; 28.6.1904.

W. Klooster, Pretoria 8.2.1904 – in welk blad foto’s Oost Eind School te plaatsen? Bijlage Een vader, n.d., (6 blz.) ter verklaring van de foto’s/school: twee foto’s: 1 de oude, nu winkelgebouw, 2 nieuwe op Trevenna [met enveloppe].

Ds. A.J. Pepler, voorzitter curatorium, Molteno 20.2.1904; 16.5.1904; met *Het vrije Gymnasium te Molteno*. Een woord daarover van ds. Winter, voormalig Moderator der Vrijstaatsche en nu Assessor der Transvaalsche Kerk, P.A. Winter, Hartebeestfontein, Transvaal, 22 September, 1903.

Prospectus *Het Molteno Vrije Gymnasium.*

Voorzitter bestuur Uitkomstschool, Ermelo 12.10.1904.

**Inv. nr 125 Ingekomen brieven over CNO-scholen, 1904-1905**

M.P. Barendsen, secretaris Oost-Eindschool-Vereeniging, Pretoria 9.9.1904-3.6.1905 Afschriften [inclusief ontvangen brieven) (10 brieven).

M.P. Barendsen, De Pretoria Oost-Eind School Vereeniging, Beperk, Pretoria 20.3.1905 – 18.12.1905 (14 brieven); met: W.J.C. Brebner, (De Villiers & Brebner, General Agents). Bloemfontein 29.12.1905: lijst van [Vrijstaatse] scholen, leerlingen en onderwijzers.

Daarbij: Uitnodiging en Agenda vergadering van aandeelhouders, Oost-Eind-School Vereeniging 25 mei 1905.

De School-Bazaar, gehouden te Pretoria, 3 en 4 Oktober, 1905 (Overgedrukt uit *De Volkstem* van 4 en 7 Oktober,’05) W. Postma, Bloemfontein 14.2.1905; 15.11.1905.

A.J. Pepler, voorzitter Curatorium Gymnasium, Molteno K.K. 13.2.1905 ; 25.4.1905.

P.T. Retief, voorzitter Schoolcommissie, Smithfield 12..5.1905; 16.10.1905.

A.K. Bot, Pretoria 4.8.1905.

Cato Nieuwenhuijs, Uitkomstschool, Ermelo, 12.8.1905.

P. Kat, secr. Schoolcommissie CNO-school Roodehoek, pk. Kafferskop via Bethlehem, 13.10.1905.

E. Neethling, Utrecht 27.10.1905.

Coetzee, secr. Schoolcommissie Uitkomst School, Ermelo 28.10.1905.

J.J. Viljoen, Postmasburg K.K., 1.11.1905.

C. Nieuwenhuyze, Wijsfontein, pk. Millvale, distr. Rustenburg Tvl 11.11.1905.

**Inv. nr 126 Ingekomen brieven over CNO-scholen, 1906**

M.P. Barendsen, secr. bestuur Pretoria Oost-Eind School Vereeniging Pretoria 12.2.1906; 19.3.1906; 27.4.1906; 30.4.1906; 6.5.1906; 10.9.1906; 30.11.1906.

J. Vegter, 25.6.1906; 4.8.1906; 29.9.1906.

*Jaarverslag over het jaar 1905*, uitgebracht op de Algemeene Vergadering van 25 Mei 1906. Gedrukt ter Vrije Opmerker-drukkerij Pretoria 1906.

Concept Pretoria Oost-Eindschool Suppletiefonds, voor vergadering 25.6.1906; 8.11.1906 bestuur L.L. Steen, voorzitter, P. van den Burg, penningmr; A.K. Bot, secr.; B. Veenemans, lid.

*Tsamensprekinge tussen Oom Gert Kalebas en neergeskrijwe deur Abram Weetgraag*. n.d.

W. Postma, Bloemfontein, 18.1.1906 [met aantekening N. Mansvelt: wil deze brief bij bespreking voorstel van president Steyn over Meisjesschool].

A.K. Bot, Pretoria 26.5.1906.

D.J. Opperman, Geduld, 28.9.1906; 26.11.1906.

H.B. Jerkins, Bethlehem, 26.4.1906, met lijst van vijandige naamen [tegen CNO-school].

P.T. Retief, Smithfield 30.5.1906; 31.12.1906.

J.J. Viljoen, namens schoolcommissie, Postmasburg, 27.2.1906.

[W.J.C. Brebner], secr. Hoofdcommssie CNO, Pretoria 28.11.1906 Rapport van de inspectie der Uitkomstschool te Ermelo

**Inv. nr. 127 Ingekomen brieven over CNO-scholen, 1907**

3 lege enveloppen, geadresseerd H.J. Emous.

M.P. Barendsen, secretaris bestuur Pretoria Oost-Eind School Vereeniging, 11.2.1907; 11.2.1907; Notulen van de speciale Bestuursvergadering 28.3.1907; 1.4.1907; telegram 22.6.1907; 24.6.1907.

A.K. Bot, 12.5.1907; 4.8.1907; 24.8.1907, met foto van leden [ontbreekt] en lijst van namen.

H.H. van Rooijen, Bloemfontein 28.1.1907.

J. Brandt-van Warmelo, Pastorie Pietersburg, 17.2.1907 over spinschool.

F. Kluin, voorzitter Schoolcommissie, Waterval pk. Machododorp, 1.3.1907.

Prospectus Christelijk Nationaal Normaal en Meisjes School ‘Oranje’, Bloemfontein [april].

Krantenknipsel ‘De Oranje’.

[W.J.C. Brebner], secretaris centrale onderwijscommissie, Bloemfontein, 13.5.1907.

P.T. Retief, Smithfield 12.8.1907.

Coetzee, secr. Schoolcommissie Ermelo, 16.11.1907.

J. van Melle. Onderwijzer Dullstroom, 28.1.1907.

**Inv.nr 128 Ingekomen brieven over CNO-school 1908**

Maandstaat van de Vrije Chr. Nat. School te Bloemfontein ORK v/d maand Maart 1908, 2 april 1908 Get. W. Postma, voorz., H.H. van Rooijen, J. Vogelesang, sekr. [104 leerlingen – namen, geboortedata, schoolverzuim uitgaven/inkomsten].

Maandstaat ….April 1908.

M.P. Barendsen, 29.10.1908; 13.11.1908.

A.K. Bot, Pretoria 1.3.1908.

W. Postma, Schoolbestuur, Bloemfontein 6.4.1908 aan J.H. Hinze, Amsterdam, dank voor gift; C. Vogelesen, onderwijzer, Bloemfontein, 2.4.1908 aan H. Hinze, Amsterdam, kwitantie.

W. Postma, Bloemfontein, 29.10.1908 – over overleg met genl. Hertzog [over erkenning van de school [; waarschuwt voor artikel van de correspondent uit Bloemfontein in de *NRC* over onze school, ‘de schrijver is [H.J.] Poutsma, die ik de deur heb gewezen’.

W. Postma, Bloemfontein 20.11.1908 ‘De praktiese voorbereidende school te Bloemfontein’, opzet en programma van de school, aan Hertzog gestuurd en door hem goedgekeurd.

P.T. Retief, Smithfield 23.3.1908; 28.9.1908.

M. Vaandrager, Vereniging van Onderwijzers en Onderwijzeressen in Zuid-Afrika, Pretoria 28.6.1908 aan H.J. Emous en N. Mansvelt.

A.J. Pepler, Molteno 21.10.1908 ; 23.12.1908.

**Inv. nr 129 Ingekomen brieven over CNO-school 1909**

M. Vaandrager, Pretoria Oost-Eind School Vereeniging, Pretoria 14.2.1909.

A.K. Bot, Oost-Eindschool Pretoria 7.8.1909; 24.10.1909.

M.P. Barendsen, Pretoria 29.10.1906.

P.T. Retief, Geref. Ziekenverpleging Amsterdam, 5.6.1909; Smithfield, kaartje Wensen voor Kerst en Nieuwjaar 1909-1910.

[circulaire] H.S. Bosman V.D.M., Eendracht Hoger School, Pretoria. December, 1909.

**Inv. nr 130 Ingekomen brieven over CNO-school, 1910-1911**

A.K. Bot, Pretoria Oost-Eind School Vereeniging, 9.5.1910; idem, 25.2.1911.

**131-135 Brieven van de Commissie voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Pretoria 1902-1907. 5 omslagen**

**Inv. nr 131 Brieven van H. Visscher, Secr. v.d. Commissie voor Chr. Nat. Onderwijs, Pretoria**

17.1.1903;

2.2.1903; 16.2.1903; 27.2.1903 (waarin lijst van alle scholen);

7.3.1903; 16.3.1903; 23.3.1903; 27.3.1903;

6/13.4.1903 ; 25.4.1903 ; 27.4.1903;

11.5.1903; 18.5.1903;

1.6.1903 Pinkstermaandag ; 22.6.1903 (4 blz.); 29.6.1903

20.7.1903 ; 27.7.1903;

10.8.1903 (onvolledig);

7.9.1903; 14.9.1903;

19.10.1903;

2.11.1903; 16.11.1903;

7.12.1903 (2x);

**Inv. nr 132 Brieven van de Commissie CNO Pretoria, 1904**

8.1.1904 Strikt Vertrouwelijk! - persoonlijk, over onderhandeling met de regering.

18.1.1904; 23.1.1904 brief van Fred. H. Olland aan H. Visscher, Pretoria: bevestiging en kopie van officiële stukken betr. R.C. Broekhuizen (goed gedrag en propedeutisch diploma Universiteit Groningen); 25.1.1904 Strikt persoonlijk – bedenking tegen F.H. Olland.

8.2.1904; telegram, ontvangen Amsterdam 9.2 1904: telegram ‘verblijdend finaal antwoord volgt spoedig – [H.] Visscher; brief, 15.2.1904 ; idem, 22.2.1904.

18.2.1904 Louis Botha, P. Postma, A.D.W. Wolmarans, J.C. Smuts, M.J. Goddefroy aan H.J. Emous, Voorzitter CNBC: verzoek op uw hulpvaardigheid.

29.2.1904 Louis Botha, P. Postma, A.D.W. Wolmarans, J.C. Smuts aan voorzitter en leden Schoolfonds dank voor beloofde steun*.*

19.2.1904 aan: Fabian Ware, Director of education; (2) 16.3.1904 ; (3) 16.3.1904; (4 ) 19.3.1904 (5) Ware to CNO 21.3.1904; (6) antwoord 13.4.1904; (7) 21.4.1904.

3.3.1904[afschrift]; 16.3.1904 To Fabian Ware Esq., Director of education, Pretoria [met] Cablegram Visscher - Emous: ‘Onderhand. afgebroken. Zend geld per kabel [met] Pretoria, March 1904’ [met] Telegram ontvangen Amsterdam 16.3.1904 ‘Onderhand[elingen] afgebroken zend geld per kabel Vis[s]cher’.

Telegram ontvangen Amsterdam 21.3.1904: ‘Zie telegram vrystaatsche onderwysquestie *Times* maandag gezaghebbende verklaring aan publiek dat halve ton storie dringend noodzakelyk – *nieuwe courant*’ [den Haag].

3.3.1904; 14.3.1904; 3.4.1904; 11.4.1904; telegram ontvangen Amsterdam 24.6.1904 ‘Heb opdracht toezending geld te vragen [antwoord] per kabel. visscher ‘ ; brief 25.4.1904.

16.5.1904; 30.5.1904; 6.6.1904 stuurt kopie van een schrijven aan de 3 Holl. Kerken ; 20.6.1904 (onvolledig).

4.7.1904; 18.7.1904.

1.8.1904; idem, 8.8.1904; idem, 22.8.1904; idem, 29.8.1904.

5.9.1904 i.o. G. Zonneveld; 12.9.1904 i.o. G. Zonneveld ; 19.9.1904 i.o. G. Zonneveld; 26.9.1904.

[G. Zonneveld was assistent van H. Visscher]

3.10.1904; 10.10.1904; 17.10,1904; 24.10.1904; 31.10.1904

7.11.1904; 14.11.1904 21.11.1904; 28.11.1904 [met] P.S.

Telegram ontvangen Amsterdam 12.12.1904 ; ‘vacantie begint subsidie noodeg kunt gy kabel / visscher’ ; brief 12.12.1904 i.o. Zonneveld.

29.10.1904 Visscher aan Louis Botha, kopie; 20.12.1904 Louis Botha aan Emous.

5.12.1904 i.o. G. Zonneveld; 12.12.1904 i.o. G. Zonneveld ; 19.12.1904; 24.12.1904 i.o. Zonneveld.

**Inv.nr 133 Brieven van de Commissie CNO Pretoria, 1905**

2.1.1905 i.o. Zonneveld ; 9.1.1905 i.z. Slikkerveer; 27.1.1905 overzicht scholen; 23.1.1905 Zonneveld i. z. Juriaan van Twisk; 28.1.1905; 30.1.1905;

6.2.1905; 13.2.1905; 20.2.1905; 27.2.1905 i. z. P. Kat;

6.3.1905 i.z. S. Bijlsma; W. Slikkerveer; 13.3.1905 i. z. Kat; 20.3.1905; 27.3.1905 i. z. Kat;

3.4.1905; 17.4.1905 i. z. Slikkerveer; A.B. Sagleben; Kat; 24.4.1905;

1.5.1905; J.A. du Plessis; 8.5.1905 aan Emous, du Plessis, Reddersburg aan Vereniging CNO 3.5.1905; 8.5.1905 aan J.A. du Plessis; Visscher aan J.A. du Plessis 10.5.1905; 15.5.1905; 29..5.1905;

5.6.1905; 12.6.1905; Louis Botha aan Emous 12.6.1905 ; 19.6.1905; 19.6.1905; 26.6.1905 met bijlage: aan de drie Hollandse kerken ;

3.7.1905; 10.7.1905; 17.7.1905; 24.7.1905; 31.7.1905;

J.J. Viljoen, Postmasburg aan Visscher 1.8.1905; 14.8.1905 G. Zonneveld; 19.8.1905; 21.8.1905 inz. H.J. Bijleveld; over Afrikaans op school; 28.8.1905;

4.9.1905 H.J. Bijleveld gaat naar Bloemfontein; idem ; H.H. van Rooyen naar Bloemfontein; verleden week hoeksteen voor 4 nieuwe lokalen voor Eendrachtschool, dr. Schowalter schonk veel geld; Hendrickse.

2.10.1905; 9.10.1905 Kat opent school op Mooiplaats, twee uur van Pretoria; 12.10.1905 Rapport voor Volkscongres voor CNO, en schets voor organisatie; 16.10.1905 te Boekhorst terug van reis door de westelijke districten; 22.10.1905; 30.10.1905 over mislukking Kruger-collecte [in Amsterdam]; Mennega komt eraan; ‘voor ’t eerst over een groote uitgestrektheid land een paar mooie regens gehad’.

6.11.1905 [met] Staat van ontvangsten en uitgaven van de Commissie voor CNO over October, getekend 6.11.1905; 13.11.1905 rapport W.J.C. Brebner; 16.11.1905 dr. H. Reinink aan Emous; 13.11.1905 Te Boekhorst rapporteerde; brief van J.J. Viljoen uit Postmasburg aangehaald, Bijlsma kan daar blijven; 20.11.1905; 27.11.1905 A. Kap, Vrijheid, sluit school in Vrijheid.

4.12.1905 sprak met Zuidervaart; G. van Moerkerken neemt plaats in van H.H. van Rooyen; 18.12.1905; 22.12.1905 Circulaire, i. z. Onderwijscongres; 21th Dec. 1905 D. O’Malley for Director of Education; 25.12.1905 i.o. G. Zonneveld, geen nieuws over mevr. Van Wijk; Reinink door de regering benoemd aan het instituut waar Breyer in Jo’burg werkt; 30.12.1905 i.o. Zonneveld – bezig met van verzenden circulaires aan alle kerken en afgevaardigden naar bijeenkomst 12 december; met 2 Bijlagen [ontbreken].

**Inv. nr 134 Ingekomen brieven Commissie CNO Pretoria, 1906**

8.1.1906 P.J. Kloppers; Heslinga; 15.1.1906 Bijleveld; te Boekhorst; F.M. Knobel; Lugtenberg; Koelman; Mej. van Wijk te Johannesburg; Wüst; 22.1.1906; 29.1.1906;

5.2.1906 i.o. G. Zonneveld; 12.2.1906 Hoogendijk; Bijleveld; Reinink, Wüst; 19.2.1906 J.C. van Eijken; 24.2.1906 Reinink; Zwaan-Delfos en dr. Breyer doen onderzoek naar mogelijkheid tot oprichting ambachtsschool;

5.3.1906; 12.3.1906 te Boekhorst hier, visiteerde de scholen te Heidelberg en Witwatersrand [met] circulaire: geef opgave van school tot lid van CNO; 19.3.1906; 26.3.1906;

2.4.1906 mogelijke opvolger van H. Reinink is Bornebusch, hoofd Duitse school; mej. Brebner, hoofd meisje s-afdeling, nam ontslag; idem, 9.4.1906 Smuts: volgens Leyds zal Schoolfonds nog 500 pond per maand geven – in kantlijn; Leyds ontkent; idem, 16.4.1906 H.J. Bijleveld en zijn vrouw; ZA Voorschotkas;

23.4.1906 i.z mej. I.M. van Wijk; Hoogendijk bij New York Life Insurance, Jo’burg; Riemersma te Scheerpoort; M. en R.C. van Broekhuizen; H.H. Zwagemaker en Roos; Moerkerken;

30.4.1906;

7.5.1906 inz. Uitslag III Klasse Onderwijzers-examen op 16 febr. en 11-12 april 1906;

12.5.1905 Rapport van de inspectie der school voor CNO te Jeppe, 3-4-5 Mei 1905, 5 bl., Kopie 12.11.1906;

14..5.1906 ; 21.5.1906;

11.6.1906 Wormser en Reinink over Bijleveld, scholen die hulp nodig hebben; 16.6.1906; 18.6.1906 inz. Te Boek;horst, Bijleveld; 25.6.1906 J. Kat nu op Gouvt. School Potchefstroom; dr. Hoogenhout;

2.7.1906 Hoofd-Commissie heeft geen geld, genoodzaakt Wolmarans en Zonneveld te ontslaan; de politici contra prof. Muller in Hoofd-Commissie; R.C. van Broekhuyzen is met school overgegaan [naar het Gouvernement], al de 6e;

9.7.1906 School Scheerpoort; 23.7.1906 i. z. Ribbens en Boneschans op school Burgersdorp; 30.7.1906 i. z. Stephan; op Scheerpoort is Heslinga benoemd; op West-.Eind school benoemd: Boneschans, mej. Malherbe voor Engels.

6.8.1906 Ontmoeting met wed. C.G. de Jonge: zijn er fondsen voor hun kinderen? Zij krijgt geld via Klooster; 6.8.1906 kantoor: Wolmarans ontslag gekregen miv. 1 juli en G. Zonneveld is 1 augustus vertrokken; 13.8.1906 F.W. Wagner heeft zijn huis verkocht en begint een bachelor-leven; Stephan benoemd bij de Ned. Bank; te Boekhorst benoemd tot inspecteur scholen Pretoria; 20.8.1906 Ribbens in Burgersdorp; Vallentgoed; Hartebeestfontein, p.k. Hekpoort, distr. Krugersdorp; schriftelijk examen IIIde klas CNO 25 kandidaten; 26..8.1906.

3.9.1906 Te Boekhorst is 3/8 op reis; Wüst; Heslinga; Besselsen ipv. Buijtendorp; Kat; ds Bosman; Ribbens; 10.9.1906 Ribbens; Lugtenberg; van der Lingen; 17.9.1906; 24.9.1906 I: wed. de Jonge; Moerdijk; 24.9.1906 II: Van der Lingen; B.J. Wepener.

1.10.1906 Zonneveld; de jonge Botha; Wüst; 8.10.1906 Van Melle ; 9.10.1906 Voorzitter Beijers en secr. Visscher aan Bestuur Fonds t.b.v het Hollandsch Onderwijs in Zuid-Afrika te Amsterdam.

Telegram ontvangen te Amsterdam 13.10.1906: ‘kan Jeppe rekenen dertig pond maandelijks?’; idem 14.10.1906: ; is machtiging twee september uitgevoerd niets ontvangen dan kabel wat te doen’.

22.10.1906 Jansen van Rijssen sr; Scholtemeijer (Modderfontein); van der Neut (Boschfontein); P.J. van der Westhuizen (Rustenburg); J. de Bruijn (Witfontein); idem, 29.10.2906 Boneschans naar Burgersdorp per 1.11.11906; Stafleu in Marico; De Bruijn; Zonneveld; Stephan en Tromp gaan naar Holland; Heslinga; Buijtendorp (Klipfontein); Boneschans; Timmerman (Zuurfontein) ipv. wijlen M.M. Kamp; van der Lingen; mej. Adriani (Ermelo).

5.11.1906 Boneschans; Wagner; P.J. van der Westhuizen hoofd Rustenburg; Te Boekhorst morgen op inspectie-reis; idem, 12.11.1906 kandidaten voor Scheerpunt, Buytendorp jr ; brief 15.11.1906 i.z. Boegman; van [Jansen van] Rijssen sr; Heslinga.

15.11.1906 G.J. Boegman aan Visscher, Erasmusdorp 12.11.1906.

26.11.1906.

3.12.1906 Program van ‘Het Volk’ aanvaard; afschrift rapport van mijn inspectie Uitkomst-school. Vertrek N. Tromp; wed. C.G. de Jonge gaat trouwen.

10.12.1906 Timmerman; Stafleu; Wagner gaat naar Boys’ High, 440 pond per jaar, Hendriksen nu p.a J.J. Burger, p.k. Ermelo op schooltje van zijn broer. Hierbij 1e inspectie rapport van Ermelo, Concept-Programma van “Het Volk’; 17.12.1906 ; 22.12.1906; Kloppers [Jr] sukkelt.

**Inv. nr 135 Brieven van Commissie CNO Pretoria, 1907**

H. Visscher aan H.J. Emous:

7.1.1907 , 14.1.1907, 21.1.1907, 28.1.1907,

4.2.1907, 11.2.1907, 18.2.1907, 25.2.1907,

4.3.1907 met bijlage H.J. Neethling, Lydenburg, 11.3.1907, 18,3,1907, 21.3.1907, 25.3.1907,

1.4.1907, 8.4.1907, 15.4.1907, 22.4.1907,

4.5.1907, 13.5.1907,

3.6.1907, 7 .6.1907, 24.6.1907 dank voor goede wenschen bij mijne benoeming aan het Dept.v. Ond. [gevolg van de erkenning van de CNO-scholen],

22.7.1907,

4.11.1907, 11.11.1907,

S.J. van der Westhuysen, Rustenburg 1.2.1907 Rapport omtrent CNO School te Rustenburg.

W.J.C. Buning, secr. Centrale Onderwijscommissie, aan H.J. Emous, 13.5.1907.

W.J.C. Buning, secr. Centrale Onderwijscommissie aan H.J. Emous 11.11.1907, met dez. aan G.A.C.D. de Haan, Bethlehem 12.11.1907 en dez. aan De Haan, 12.11.1907.

C.P. Boshoff, secr. Chr. Nat. Normaal en Meisjesschool Oranje, Bloemfontein 21.3.1907.

Office of the Director of Education Pretoria, 8 pp.: doorslag, ongetekend, ongedateerd, over voorstel CNO voor bespreking.

**136-140 Ingekomen brieven van andere organisaties en personen 1900-1910**

**Inv. nr 136 De Vriendenkring van onderwijzers in Pretoria ter ondersteuning van Nederlandse onderwijzers in Transvaal, 1901-1903**

Rekening van M.E. de Wildt, samengesteld uit de correspondentie van H.J. Emous, mei 1902-dec. 1903.

Brieven van:

23.5.1901 W. Klooster.

*1* 19.6.1901Vaandrager en 24 anderen, en doorslag: oprichting, secretaris M. Vaandrager [hij nummerde de brieven die hij in die functie verzond].

*2* Vaandrager 27.6.1901.

4.7.1901 W. Klooster.

5.7.1901 P. v.d. Burg.

11.7.1901 B. van Breugel.

*4* 18.7.1901 Vaandrager.

*7* 30.8.1901 Vaandrager.

27.9.1901 Vaandrager. Briefkaart.

11.10,.1901 Vaandrager, briefkaart.

*10* 18.10.1901. Vaandrager.

*11* 21.11.1901 Vaandrager.

*12*, 6.12.1901 Vaandrager.

10.12.1901Kopie M Vaandrager aan S.J. van Wijck, Krugersdorp, met antwoord 14.12.1901.

12.12.1901.

16.12.1901 P. en M.W. Vermeer.

*14* 19.12.1901.

*15* 10.1.1902 Vaandrager met Ontvangsten en Uitgaven december 1901.

*16* 30.1.1902 Vaandrager.

*17* 6.2.1902 Vaandrager.

11.2.1902J.J. de Visser.

*18* 20.2.1902 Vaandrager.

*19* 14.3.1902 Vaandrager met Verslag Ontvangsten en Uitgaven van februari.

*20* 5.4.1902 Vaandrager.

*21* 14.4.1902 met Ontvangsten en Uitgaven maart 1902 en Reglement van Vriendenkring d.d. 24.3.1902.

19.4.1902 H. Boneschans.

*22* 10.5.1902 Vaandrager met Ontvangsten en Uitgaven van april.

*23* 30.5.1902 Vaandrager.

14.6.1902 Vaandrager met Ontvangsten en Uitgaven mei 1902.

*25* 21.6.1902 Vaandrager.

13.7.1902 Vaandrager met Ontvangsten en Uitgaven over juni.

*29* 19.7.1902 Vaandrager.

*30* 10.8.1902 Vaandrager met Ontvangsten en Uitgaven juli 1902.

*32* 7.9.1902 Vaandrager.

*33* 13.9.1902 Vaandrager.

19.9.1902 H.H. Sausenthaler, J. de Bruijn, Copie aanvraag bij Vriendenkring,; antwoord Vaandrager 20.9.1902, J. de Bruijn (Alg.Boekhandel Pretoria) aan Frank K. van Lennep 22.9.1902.

12.10.1902S.J. van Wijck, Krugersdorp.

*35* Vaandrager 19.10,1902 met Ontvangen en Uitgaven september 1902 dd. 1.10.1902 en kopie 1.12.1902.

26.10.1902 W. Klooster.

1.11.1902 Vaandrager.

*37* 14.11.1902 Vaandrager.

14.11.1902 Vaandrager.

13.12.1902 Vaandrager.

13.12.1902 Vaandrager.

16.12.1902 Vaandrager, met lijst van scholen.

22.12.1902 Vaandrager, met bijlage opening school.

28.11.1902 P. Postma, secr. Commissie Chr. Nat. Onderwijs; hierbij verslag Vriendenkring aan de Commissie tot einde November 1902: Vriendenkring opgeheven, H. Visscher nu secretaris en boekhouder Commissie [met Verslag van M.E. de Wildt, M. Vaandrager en W. Klooster [n.d., november 1902].

5.11.1902 P. Postma.

28.11.1902 P. Postma.

14.1.1903 P. Postma.

Enveloppe, gestempeld Pretoria 8 sept. 02.

**Inv. Nr 137 Transvaalse Onderwijsdepartement 1903-1910**

Notitie [3 bl., Engels] over instelling van een schoolraad.

Summary of monthly returns, [scholen] Transvaal, May, June, August, September, October 1903.

31.7.1907 niet ingevulde aanvraag om benoeming assistant teacher voor Jacobus Israel, idem voor Willem Akkerhuys, 11.6.1907.

H. Visscher aan Emous, 26.8.1907; 7.10.1907; 12.4.1908.

W.J.C. Buning, secr. Centrale Onderwijs Commissie, aan Emous, 6.1.1908.

Department, Applicants for assistantships Heidelberg and Johannesburg Normal Colleges (27.1.1909 gezonden door M.V. aan dhr. K. Bot).

H. Visscher. Holl. Inspecteur Joh’sburg en Rand, Johannesburg 30.3.1910 aan P.H. van de Velde, Johannesburg – 3.4.1910 door gezonden aan H.J. Emous [geen vergoeding voor assistent Bijleveld].

**Inv. nr 138 H. Visscher, Education Department Pretoria 1903-1908**

12.1.1903 H. Visscher, Pretoria: gegevens over G.J. Boegman uit India terug; J. Booysen terug uit Ceylon; J.J. de Visser; Walkenhorst; P.J. van Westhuyzen; A.C. Teessen; G.J. van der Heijden; Kamp; Birkenstock; Brecher; J.L. Moerdijk; L. Meijer; Z. Ormel, P. Vermeer; J. Smeer; A. Ruijtenberg.

24.2.1908 H. Visscher, Inspecteur, Education Department aan P.H. v.d. Velde, Waterval-Onder.

**Inv.nr 139 J.K.M. te Boekhorst, inspecteur CNO 1905-1906**

9.3.1905 J.K.M. te Boekhorst, Zuiderhaven, Zutfen,

14.6.1905 Instructies voor den Inspecteur CNO-scholen, J.K.M. te Boekhorst, Pretoria.

19.10.1905 J.K.M. te Boekhorst, Pretoria Afschrift 8 blz. : bijna twee maanden inspectiereis Krugersdorp, Marico, Rustenburg en Pretoria.

9.5.1906 Afschrift Inspectierapport van Kaapschool, J.K.M. te Boekhorst.

30.6.1906 H. Voordewind, Knoekdhu.

29.8.1906 D.F. van Aardt, voorzitter, J.J. Esterhuysen, secr. school Knoekdhu.

**Inv. nr 140 Ds. Jac van Belkum, Ds. H.S. Bosman en ds. P. Postma, 1902-1908**

31.5.1902 Ds. Jac. van Belkum, Merebank; ongedateerd: Lijst van gelden uitgegeven door Ds. J. van Belkum 4 blz. : lijst van namen en giften, en Ontvangsten en Uitgaven 1902, totaal 525 Pond.

Ds. H.S. Bosman, Ned. Herv. of Geref. Kerk in Zuid-Afrika, Pretoria 20.12.1902; 2.1.1904, 21.2.1904; circulaire: H.S. Bosman, *Ons Jubelfeest* [50-jarig bestaan gemeente Pretoria, april 1904].

Ds. P. Postma, Pretoria 23.1.1903 ; 7.3.1903 ; 12.5.1903; 8.1.1904 ; 3.3.1904; 20.5.1907 ; 11.7.1907; Heidelberg 9.9.1907; 19.3.1908, Pretoria 13.8.1908.

**2.2.3. FINANCIEEL BEHEER**

**Inv. nr 141 Mandverslagen, kwartaalverslagen, jaarbalansen CNO-scholen 1902-1906**

Kwartaalverslag CNO-scholen [schoolplaats/HdS/leerlingental/schoolgeld/subs. CNO].

Kwartaalverslag over het tweede, derde vierde kwartaal 1905 [148 scholen].

Uitgaven en Inkomsten: Debet en Credit Januari – September [credit: cijfers voor 1903/04].

Jaarverslag April 1904 - April 1905: N. Tromp, Geduld 8.4.1905.

Maandel. Subsidie Buitenscholen CNO (3e kwartaal 1904), Getekend H. Visscher, totale kosten 1547.10.4 Pond. [5 bl.].

Idem Dorpsscholen, kosten 600.5 Pond. [2 bl.].

Lijst van [17] Schoolmeesters/scholen, met datum opening, leerlingen, schoolgeld; en nog 6 scholen te openen primo Jan. [ultimo dec. 1902].

Staat van Scholen ondersteund door de Commissie voor CNO in de Transvaal tot op 31 Maart 1903 [3 bl.]. Opgesteld door H. Visscher.

Staat van Ontvangsten en Uitgaven der Commissie voor CNO te Pretoria over de maand Januari 1906. H. Visscher, Pretoria 12 Febr.1906.

Notitie 25.12.1905 P. Zonneveld, pro Secr. CNO verkoop Bijbels.

Overzicht hoofd/School, datum opening, aantal leerlingen subsidie per maand,1903. [4 bl., doorslagen].

Toelagen, verstrekt aan gesubsid. Onderwijzers of echtgenooten van dezen en aan gesubsid. Onderwijzeressen [1 blad, ongedat.].

CNO. Aantal onderwijzers van CNO scholen voor het 4e kwartaal 1903 [doorslag].

Verslag over de maand October 1904 der Commissie voor CNO.

**Inv. nr 142 Nota’s van De Vries & Co, cagadoors. Incl.verzekeringsbewijzen**

3.10.1903 1 kist boeken voor C.F.B. Gangel,

3.10.1903 Dr. Margarde 1 kist boeken.

20.10.1903 1 kist boeken voor I.G. Heslinga, Belfast idem H. Voordewind, Ermelo.

13.1.1905 NBG 1 kist bijbels naar Dannhauser.

13.1.1905 NBG 1 kist bijbels, naar Pretoria.

21.6.1905 NBG een kist bijbels, naar Ladybrand.

28.12.1906 HJE A’dam 4 een kist linnen, kat. Goederen in blik, naar Ermelo.

29.12.1906 HJE Kriel 3.5.6 3 kisten linnen, kat goederen en boeken No 5 in blik, 3 en 6 in oliedoek naar Langlaagte; HJE Oberhuysen 1 kist linnen, kat. Goederen in oliedoek, naar Pretoria.

2.1.1907 HJE 2 eene kist linnen, katoenen goederen in oliedoek, naar Bloemfontein.

De Vries & Co. Nota voor H.J Emous 8.4.1905, 21.6.1905, 3.1.1906, 29.12.1906.

**Inv. nr 143 Diverse nota’s 1903-1907**

9.11.1903 Amsterdam. Nota van Cramer & Theyse, in Effecten, Wissels en Coupons aan HJ Emous, verkoop aandelen. [met] Nota.

13.10.1906 Amsterdam. Cramer & Theyse, aankoop aandeel.

9.11.1906 Amsterdam. Cramer & Theyse, Nota voor HJ Emous, verkoop aandelen. [met] Nota.

10.4.1907 Ned. Fabriek van Gouden en zilveren werken v.h. J.A.A. Gerritsen, Zeist. Rekening 1906 voor H.J. Emous.

20.4.1907 Zeist. Zilversmid Gerritsen. Rekening 1905.

26.6.1907 J.H. de Bussy. Amsterdam. Rekening voor H.J. Emous, verkoop bijbels.

**Inv.nr 144 Bankopgaven depositorekening en effecten, en balansoverzichten Labouchere Oyens & Co, 1904-1907**

1.1.1906. Deposito-Reglement.

5.5.1906 en 12.10.1906 gewijzigde rentevergoeding deposito’s.

Bankopgave Deposito rente rekening H.J. Emous 4.8.1903 -1.1.1906.

Bankopgave Deposito rente rekening H.J. Emous/Steenkamp 4.8.1903, 7.1.1904.

Bankopgave Deposito rente over rekening H.J. Emous/Wed. Broeksma 4.8.1903-1.10.1904, 1.6.1907.

Rekening Fonds C.G. de Jonge 1.1.1906, januari 1906, 12.1.1906, 15.1.1907, 1.6.1907..

Rekening HJ Emous 22.7.1902, 28.10.1904, 3.2.1905, 1.1.1906, 1.1.1906, 1.1.1906, 10.10.1906, 8.1.1907, 8.1.1907

Rekening Schoolfonds 4.3.1904, 8.4.1904, 4.6.1904.

Rekening Taalfonds 15.7.1904, 15.2.1905.

Balans rekening H.J. Emous 1904, 1905.

Balans rekening Fonds Cars G. de Jonge 1905, 1906.

Balans rekening NZAV Taalfonds 1903, 1904.

**Inv. nr 145 Ontvangstbewijzen The Bank of Africa Ltd. [BA] en Nederlandsche Bank- en Credietvereeniging voor Z.A. [Nedbank], 1901-1902**

Ontvangstbewijzen van betaling door *The Bank of Africa Ltd [BA], Nederlandsche Bank- en Credietvereeniging voor Zuid-Afrika [Nedbank] en Standard Bank Burgersdorp*, getekend door begunstigden en contactpersonen in kampen voor vrouwen en kinderen en krijgsgevangenen:

J. Aubert, Johannesburg. Nedbank 4.1.1902.

Ds. H.C.J. Beeker, Bloemfontein. BA 29.10.1901-5.5.1902 (10), Nedbank 9.12.1901 – 20.6.1902. (7)

Jac. van Belkum, Durban. BA 4.4.1902 – 16.6.1902. (5)

C.J. Blignaut wife of P.J. Blignaut, Bloemfontein BA 13/20.5.1902. (2)

G.J. Bongers, Heidelberg. Nedbank 23.1.1902.

J. Brill, Bloemfontein. BA 15.2.1898 – 8.3.1902. (4)

P. van den Burg, Pretoria. Nedbank30.7.1901.

A.M. Carlier, Pretoria. Nedbank 7.1.1902.

F. Oudschans Dentz/ P. van Trotsenburg, Pretoria. Nedbank 25.11.1901 - 5.2.1902. (7)

C. Domela Nieuwenhuis Roodrok, Pretoria. Nedbank 30.9.1901.

E. Dommisse, Pretoria. BA 24.3.1902, Nedbank 30.5.1902.

Dr. van Gorkom, Middelburg. Nedbank 7.9,1901 – 3.2.1902. (8)

M.J. Gutter Meijer, Bloemfontein. Nedbank 1902.

J.C. Henning, Burgersdorp, Standard Bank 3.2.1902.

A. Op ’t Hof, Balmoral. Nedbank 17.1.1902 -6.6.1902. (5)

W.E. Hollard, Pretoria. Nedbank 5.12.1891 -15.1.1902. (9)

J.C. Human, Krugersdorp. Nedbank 8.1.1901 -1.2.1902. (3)

W.F. Knobel, Volksrust. Nedbank. 13.8.1901 - 19.5.1902. (22)

H. Luitingh, Potchefstroom. Nedbank 27.1.1901.

A.M. Malherbe, Colesberg. Nedbank 29.11.1901,

J.L.Maury, Potchefstroom. Nedbank 13.7.1901-7.11.1901.

P.G.J. Meiring, Johannesburg. 26.6.1901 – 13.6.1902. (24)

P. van der Merwe, NorvalsPont. Nedbank 27.12. 19801, 13.2.1902.

S.P. Naudé, Queenstown. BA 23.4.1902; Nedbank 11.5/22.5.1902.

Mevr. G. Nijsse, Barberton. Nedbank 17/4 -27/5.1902. (3)

J.P. Ochtman en ?, Heidelberg. 27.11.1901 -1.2.1902. (6)

R.G. Ockerse, Johannesburg. Nedbank 17.12.1901, 9.1.1902.

J. du Plessis BA 25.3.1902, Nedbank 20/27.1.1902, 12.3.1902.

A.W. Rakers, Johannesburg. Nedbank 8.5.1901 – 9.12.1901. (4); A.W. Rakers, Johannesburg. 8/5 en 20.6.1901.

G. Radloff, Krugersdorp. Nedbank 4 en 9.12.1901; G. Radloff, Krugersdorp 4/9.12.1901-15.1.1902. (3)

H.H. Rooijen, Pretoria 10.8 – 24/8 1901.

P.J. le Roux, Aliwal North 16.11.1898 - 23.5.1902. (7); Nedbank 8.11.1901 – 11.1.1902. (3)

W.P. Rousseau, Pietermaritzburg. BA 20.11.1901 - 30.9.1902. [19]; Nedbank 17.1.1901 -12.2.1902. (7)

Mevr. G.A. Schollig, Colesberg Nedbank 10.1.1902.

C.P. Schutte. BA 25.11.1901.

J.L. Steenekamp/Steenekamp-Strydom, Burgersdorp. Standard Bank Burghersdorp 14.3.1902; Ned Bank 9.2.1902. (2)

Stromdequist, Cape Town. Nedbank 12.7.1904.

J.S. Strydom, Burghersdorp, Standard Bank 18.3.1902.

C.D. Theron /ds S.P. Perold, Kimberley BA 6.4.1902 - 15.6.1902. (5); Nedbank 31/1 -21/6. 1902. (8)

P. Stoker, Johannesburg. Nedbank 15.5.1901 – 5.5.1902. (10)

N.H. Theunissen. Standerton. 29.8.1901 – 1.5.1902. (18)

M. Vaandrager, Pretoria. Nedbank 15.6.1901; 24.9.1901. (3)

P. Vermeer, Johannesburg. 13/21.5.1901.

Viljoen nee Oosthuizen, Capetown. Standard Bank Burghersdorp 21.3.1902

S.J. van Wijck, Krugersdorp. Nedbank 20.5.1900 – 19.6.1902. (32)

O.J. van Wijk, Johannesburg. Nedbank 6.1.1902.

Mevr. Ch,L, Zerbst-Kouffeld, Volksrust. Nedbank 29.8.1901.

? Johannesburg 10.10.1902.

**Inv. nr 146 Ingekomen brieven, over financiële zaken 1902-1906**

11.1.1902 Pretoria. J.W. van Sluyter in opdracht van M.E. Hollard aan H.J. Emous, verzuiming bij een verzending post.

12.7.1906 Amsterdam. H.J. van Blaaderen aan H.J. Emous: rekening schoonmaakartikelen.

4.3.1904 Amsterdam Secretaris v/h Schoolfonds aan N. Tromp en Opperman, Dannhauser Natal, zendt 100 Pond Sterling.

**Inv. nr 147 Ontvangstbewijzen van De Vries & Co en anderen**

20.3.1903 Krugersdorp. N. Vallentgoed, schenking via M.E. de Wildt van CNO/HJ Emous Amsterdam.

19.10.1902 Pretoria. H.H. van Rooyen, schenking via M.E. de Wildt van H.J. Emous.

28.2.1899 De Vries & Co.

21.11.1902 Amsterdam. De Vries & Co. Passagegeld mej. Visser.

29.11.1902 Amsterdam. De Vries & Co. Passage mevr. Klazinga per Kanzler 6/12/1902.

?.1.1903 Amsterdam. De Vries & Co passagegelden families v. Beest en André per Carish.

20.2.1903 Amsterdam, De Vries & Co; Passagegelden Mej. Hartman en familie per König 28.2.1903.

**Inv. nr. 148 Financiële overzichten CNO-scholen West-Eindschool Pretoria 1904, Eendrachtschool Pretoria 1904 en Vrije Gymnasium, Molteno**

1. Ontvangsten/uitgaven West-Eindschool Pretoria 1904.
2. Onvangsten/uitgaaf Eendrachtschool over het jaar 1904. Getekend: R.D. Collins.

21.12.1905 Molteno K.K. A.J. Pepler aan HJ Emous

22.12.1905 Molteno K.K. Eenige [6 ] leden van ’t Bestuur, A.J. Pepler, secr.

Financiëele Staat Molteno, Vrije Gymnasium, Kwartaal 1 Oct. -31 Dec.1905, getekend Molteno 22.12.1905 A.J. Pepler Penningmeester, J.P. van Zyl en W.F. Pretorius bestuursleden.

**Inv. nr 149 Borgstelling van H.J. Emous ten behoeve van H. Visscher, Pretoria**

Waarborg voor H. Visscher, Pretoria tot maximum 1500 Pond maandelijks voor een jaar.

**2.2.4 Onderwijsbeleid**

**Inv. nr 150 Notitie over de pensioenregeling voor onderwijzers in Transvaal**

Pensioen-regeling in Transvaal [ZAR]. Ongetekend, ongedateerd.

**Inv. nr 151 Lijsten van CNO scholen, aanbevolen scholen en van onderwijzers (hoofden)**

Lijst [15 namen – plaats van herkomst, kerklidmaatschap, akten Engelse taal studies. Opm. over muzikale gaven, aanbeveling]

Lijst van Scholen: plaats, district Postkantoor - Hoofd der School - geopend in 1902 of 1903 – aantal leerlingen [65 scholen; 2 bladen]

Lijst van [50] onderwijzers : naam, adres, aantal leerlingen, schoolgeld [2 bladen]

Lijst van Christelijk Nationale Scholen in Zuid-Afrika, aanbevolen voor ondersteuning. Onderwijzer – Standplaats - Maximum subsidie per maand vereischt – aantal leerlingen – opmerkingen betreffende den Onderwijzers en de Ouders der leringen – Ondersteuning door (Schoolfonds edgl) [21 scholen]

Lijst van scholen: onderwijzer – plaats postkantoor district [aantal onderwijzers 42+43+43+43+42+2=215]

Lijst van Onderwijzers (hoofden) van scholen onder C.N.O. Pretoria 2 april 1903 [ naam – plaats postkantoor7 blz. 21+31+31+30+28+28+7 = 176]

**Inv. nr 152 Rondschrijven ter inventarisatie van de situatie van Christelijk Nationaal Onderwijs**

8.10.1904 Pretoria. Rondschrijven van H. Visscher, secretaris Commissie voor CNO

**Inv. nr 153 Stukken betreffende Christelijk Nationaal Onderwijs**

Besluiten van het Onderwijscongres: aangenomen ds. H.S. Bosman-Ds. Verster, voorstel Goddefroy-Ds. Bosman, Voorstel de Wet-Muller; voorstel CNO in beginsel aangenomen.

Besluiten van het Congres voor CNO, Pretoria 10.4.1907.

Schrijven van L.L. Steen: Comité bespreekt nieuwe onderwijswet (3 blz., maar blz.1 ontbreekt].

Schrijven van L.L. Steen (adres: Machadodorp): pleidooi voor Afrikaansche liederenbundel in het onderwijs [7 bladz., blz. 1-5 ontbreken].

**Inv. nr 154 Examenopgaven voor High School Bursery examen, 1905-1909**

Ongedateerd. Schrijver onbekend, stuurt H.J. Emous opgaven examen op High School: ‘Een mens houdt z’n hart vast als hij las de Geschiedenis opgaven leest’.

[Engelstalige vraagstellen, behalve Hollands Diktee en in eigen woorden inhoud weergeven van ‘Onze Baby en énkele taalkundige zinnen verbeteren, stukjes tekst Hollands in Engels en Engels in Holland

Voorts Geography, English, Dictation, Domestic Economy, Arithmetic, Mathmatics

University of the Cape of Good Hope. School elementary examination 1905.

Transvaal Education Department. High School Bursery Examination October 1909: English; Geography, Mathematics; Arithmatic.

Departement van Onderwijs, Transvaal. Beurs-eksamen, oktober 1909. Hollands (Kandidaten over 14 jaar) ; Geschiedenis (Kandidaten boven de 13 jaar).

Transvaal Onderwijs Departement. Hogere School beursexamen. Duits. (Kandidaten boven 14 jaar).

**Inv. nr 155 Z.A. Taalbond Examen, 1903-1909**

Z.A,. Taalbond Examen 1903. Hollandsch (Hoogste Afdeeling) – Hollandsch (Hoogere Afdeeling) - Hollandsch (Lagere Afdeeling) –

Z.A.Taalbond Examen 1905. Hollandsch (Lagere Afdeeling)

Z.A. Taalbond Eksamen 1909. Hollands (Lagere Afdeling) - Hollands (Hogere Afdeling) – Geschiedenis van Zuid-Afrika.

**Inv. nr 156 Correspondentie Dept. van Onderwijs Pretoria: C.G. de Jonge, N. Mansvelt, 1897-1900**

6.12.1897 Oostburg. C.G. de Jonge aan [Hoogendijk?], over benoeming op school te Farao’sfontein, pk. Eikenhof, distr. Heidelberg, op terrein van kommandant Weilbach (en een brief als reactie op bovenstaande. [onvolledig]

6.12.1897 Oostburg. C.G. de Jonge [afschrift van vorige, met een potloodaantekening nav gesprek met Hoogendijk. [onvolledig]

19.11.1898 Pretoria. C.G. de Jonge Tzn aan H.J. Emous. Strikt privaat! Over reis uit Holland en gebeurtenissen na terugkomst.

5.12.1898 Pretoria. C.G. de Jonge aan H.J. Emous. Melding van de geboorte van een zoon, 29.11.1898.

5.3.1898 Pretoria. A.H. Sausenthaler, voor Secr. Dept Ond., aan A. Roks. Zal een betrekking hier ontvangen, als de Commissie in Amsterdam U geschikt acht.

29.12.1899 Pretoria. Dr. N. Mansvelt, Superintendent van Onderwijs, aan H.J. Emous over situatie, m.n. van onderwijzers en onderwijzeressen. [10 blz.]

Lijst van Nederlanders en Oud-Nederlanders, die als onderwijzers en onderwijzeressen in dienst zijn van het Gesubsidieerd onderwijs en het Staatsonderwijs in de Zuid-Afrikaansche Republiek, met opgave van de diensten, sedert het uitbreken van den oorlog door hen verricht (12 blz.).

*Afgedruk (met enkele variaties) in* J. Ploeger*, Onderwys en onderwys beleid,* 347-348

28.6.1900 Pretoria. Dr. N. Mansvelt, Superintendent van Onderwijs. Verklaring inzake. Mej. W. Sybrandi, onderwijzeres te Lichtenburg.

23.3.1899 Dr. N. Mansvelt, Superintendent aan F.J. van Zyl. [doorslag, onduidelijk leesbaar]

27.2.1899 Pretoria. N. Mansvelt aan H.J. Emous. ‘Bij deze mail …een portret en dh. Saus[enthaler]. Een pas genomen phot. van mij en mijn personeel, waaraan alleen tot mijn die op leedwezen dhr Jurrius en verder nog dhr Tolsma ontbreekt … staf van het Dept.’.

*Foto gepubliceerd in* J. Ploeger*, Onderwys en onderwysbeleid,* tgor 322

9.3.1900 Pretoria. Mansvelt aan Emous. Situatie oorlog. Verzorging wed. De Jonge. Met bericht van sneuvelen van de onderwijzers A. van Leeuwen en A.H. Wolters.

19.5.1900 Pretoria. H. Visscher aan H.J. Emous, in opdracht van Mansvelt. Melding sneuvelen van J.C. Slebos. Hoofdonderwijzer Zeerust, gesneuveld bij Mafeking. Ook overleden, met koorts van commando thuisgekomen te Zeerust Willem Alexander Marie Eigeman (21 april). Hogere Meisjesschool geheel zonder personeel, door vertrek van de dames Schiele, Doijer en Van Praag. Mej. Wiersma, directrice van de Staats Meisjesschool, werkt ook op kantoor Dept. PS korte beschouwing van Mansvelt.

**Inv.nr 157 Circulaire aan de commissies van CNO-scholen in Transvaal, 1903-1904**

24.12.1903 Pretoria. H. Visscher aan Commissie van scholen voor CNO in de Transvaal, n.a.v. onderhandelingen met het Departement van Onderwijs. Voortzetten Commissie CNO, ondanks de onderhandelingen.

11,2,1904 Pretoria. H. Visscher aan de commissies van scholen voor CNO in de Transvaal. Ter verklaring van circulaire van 24.12.1903 n.a.v. onderhandeling met Departement: CNO blijft zelfs bij lukken van onderhandelingen werkzaam. Wij willen een school met gezag van de ouders en christelijk en nationaal onderwijs.

**Inv. nr 158 De Hollandsche kerken te Pretoria aan het Congres van het Volk**

Ongedateerd. Pretoria. De kerkeraden der Hollandsche kerken te Pretoria aan het Congres van het ‘Volk’. Aanbieding van Uitgangspunten voor de organisatie van het onderwijs.

**Inv.nr 159 Wet- en regelgeving voor het onderwijs in Transvaal, 1906**

Wettelijke bepalingen tot regeling van den Leerplicht. Ontwerp van wet. Afdruk ten behoeve van de commissie voor schoolwetwijziging.

Departement van Onderwijs, Transvaal. Instructies aan schoolraden. Pretoria 1906

Regulaties Bepalende de Samenstelling en de Plichten van Schoolcommissies.

**2.2.5. Steunverlening aan scholen**

**Inv. nr 160 Ingekomen brieven met giften voor CNO en andere steunverlening, 1901-1905; Ds. P.S. van Heerden**

*Foto: A.G. de Wet*

*Foto: Ds.Van Heerden, kommt. Jooste, genl. Kritzinger*

31.1.1901 Leipzig. [poststempel Amsterdam 1.2.1901] Postkarte, met **foto A.G. de Wet**. [J.P.] Jooste aan Emous. Stuur couranten, daarin verslagen van ons activiteiten. [>fotocollectie]

22.2.1901 [poststempel Amsterdam] Briefkaart Jooste aan Emous. Liederen en ansichten verkopen. Vanavond in Dusseldorf.

31.5.1902 Mafeking. J.W. Meijer aan C.P. Schultz, Kaapstad. Zond heden telegram om 100 korsetten voor meisjes van 12 jaren en opwaarts tot volwassenen, ook bedlakens en schoenen voor kinderen van 2 jaren tot vier jaar. Verdeelde ook geld in het kamp. Het was eene vreugde in ’t kamp gistermiddag toen de tijding daar in kwam van vrede – sommigen weenden, anderen lachten, anderen juichten, en zoo als ik versta eenigen werden flauw van ontsteltenis. Zaken zullen wel eenige maanden nog op de ouden voet moeten voortgaan totdat de schikkingen voor vervoer, voorziening van kost enz. in orde zijn. Fam. Kruger vraagt om voortgaan toelage, etc.

26.5.1902 Mafeking. J.W. Meyer aan C.P. Schultz. Bedankt Emous voor gecollecteerde geld. Over papier en gebruik, kleding. Influenza, die spoedig overgaat in ontsteking van de longen.

4.6.1902 Kaapstad. C.P. Schultz aan Emous. Kwitantie voor 2x 25 Pond, gegeven m.n. aan vrouwen en kinderen, en 2 Pond aan C.F.B. Gangel en A. Stafleu en 4 Pond aan mev H. Lampen geb.de Jonge. Weet niets van de familie van Oberst L. von Zelewski. Situatie is veel verbeterd, maar nog grote behoefte blijft. Heb 30 Pond gestuurd aan Ds. Andrew Murray voor zes meisjes uit de kampen naar school in Wellington.

25.8.1902 Amsterdam. D.R. van Urk, Emigratie-commissie.Bureau van Informatie der NZAV Rokin 62 aan Emous. Bedankt voor lezing Emous op Congres in Kortrijk over behoud van de Nederlandse taal.

11.9.[1902 ?] Notitie van H.J. Emous. Berekening kosten steun CNO-scholen. Kosten voor 61 scholen, 195 pond per maand, berekeningen.

27.10.1902 Dordrecht. Dr. H.J. Kiewiet de Jonge aan H.J. Emous. Zendt giften voor scholen in Zuid-Afrika. Berekening hoeveel geld en hoeveel scholen.

14.11.1902 Rotterdam. W.J. Spruijt W.Jzn aan H.J. Emous. Over leerboeken en bijbels/gezangenbundels voor school Fordsburg.

8.2.1903 Poststempel Berlin. Postkarte, met **foto’s** van Pastor van Heerden, Kommandant Jooste, General Kritzinger. Jooste vraagt brief door te sturen aan Aucamp, vraagt adressen. ,

2.7.1903 Ubbergen. H. Waller. ‘De groote zaak voor onze stamverwanten in Zuid-Afrika is, dat zij zich beslist afwenden van en voor goed breken met alle goud- en diamanten-zucht. De verleiding om rijk te willen worden, is ginds zeer groot: maar als zij aan dien strik ontkomen, is er voor hen hope’.

16.7.1903 Arnhem. J. van Woerden aan H.J. Emous. Stuurt f 300 voor CNO in de voormalige Boerenrepublieken. Komt van een dame, aan wie ik *Voor de Boeren* toezond.

31.7.1903 Rotterdam S. Broos aan H.J. Emous. Gezien vraag van H.M. Muller, Johannesburg, om boeken voor zijn schoolbibliotheek en de Geref. Jongelieden Vereniging op Alewijnspoort, distr. Heidelberg. Verwijst naar de boekzendingen van het ANV.

10.11.1903 Amsterdam. Mr. H.F. Baron de Kock f 100 voor de christelijke scholen en 150 voor Boeren Comité voor mensen geteisterd door droogte en armoede.

15.6.1904 Amsterdam. Mr. H.F. Baron de Kock. Schenkt (anoniem) f 200 voor onderwijs in Zuid-Afrika.

24.10.1904 ’s-Gravenhage. J.Th.E. Canneel stuurt f 63.38, van diverse schenkers.

17.5.1905 Amsterdam. Mr H.F de Kock, f 200 voor CNO in Transvaal.

*De NG Kerk O.R.K. zond 1904-1905 een deputatie bestaande uit Ds. P.S. van Heerden en Generaal P.H. Kritzinger, met kommandant J.P. Jooste (tolk in Duitsland), naar Europa om financiële steun voor CNO verwerven. Zie D.A. van der Bank, ‘Die CNO-sending na Europa’, Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis* 1991, 5 (3) 88-93.

12.3.1905 Mühlhausen. P.S. van Heerden aan Emous: zal 15 maart U bezoeken.

25.3.1905 Berlin. Postkarte. Aan Emous. [**Foto** van Pastor van Heerden, Kommandant Jooste, General Kritzinger; met handtekeningen].

10.5.1905 Telegram van Van Heerden, Ladybrand aan Emous: President verzoekt autorisatie van uitbetaling geld.

6.6.1905 Kortrijk. Jef. Kleyntjens aan Emous. Zend 200 Franken van de Boerenkomiteit in Kortrijk.

**Inv. nr 161 Ingekomen brieven en steun aan Commissie ds. P.S. van Heerden, CNO onderwijs, p.a. K.F. van den Berg, penningmeester NZAV; 1904-1907**

Circulaire. Aanbeveling van de deputatie van ds. P.S. van Heerden en generaal P.H. Kritzinger, om geld verzamelen voor het Christelijk Nationaal Onderwijs in de Oranje Vrijstaat, ondertekend door bestuursleden van de afd. Haarlem NZAV,. Afd. Haarlem ANV, afd. Haarlem Chr. Nat. Boerencomité.

Verklaring: Amsterdam, maart 1905. Ds. P.S. van Heerden en Generaal P.H. Kritzinger, afgevaardigden van de Synodale Commissie van de NG Kerk in de Oranje Rivier-Kolonie, hebben ontvangen van NZAV, CNBC en Z.A. Voorschotkas f 3027,70 tbv. CNO-scholen in Trans-Oranje.

NZAV en ANV, afdelingen Arnhem. Uitnodiging. Voordracht van Ds.[P.S.] Van Heerden en Generaal Kritzinger met inzameling op open schaal. 29 December [1905], Musis Sacrum.

18.11.1904 Hattem. F.A. Hoefer.

16.12.1904 ’s-Gravenhage. W.H.R. van Manen, red. *De Nieuwe Courant*. Stuurt exx. krant met berichten over Zuid-Afrika.

17.12.1904. Deventer. J. Bussemaker Jzn, penningmr afd. NZAV. Stuurt f500,32 voor CNO ORK, gecollecteerd hier en in Twello, t.b/v. Van Heerden, aan K.F. van den Berg, penningmr NZAV etc.

19.12.1904 Deventer. J. Bussemaker Jzn, zend nog f 5.

19.12.1904 Gorinchem, N.C. de Gyselaar, penningmr, zendt f 173,12.

22.12.1904 Leiden, D.C. Hesseling.

24.12.1904 Rotterdam. P.R. Mees, afd. NZAV, zendt f 460.

31.12.1904 Meppel. F 160.75.

2.1.1905 N. Mansvelt zendt gift van dr. D.P. Hamburger, inspecteur der Volksgezondheid te Utrecht.

2.1.1905 [s’Hertogenbosch – poststempel].

3 en 5.1.1905 Schiedam. J.O. Bender, penningmr f 367,30.

6.1.1905 [’s-Gravenhage]. W.H.R. van Manen. Over media, over een gift van f 7000!

9.1.1905 Hattem, F.A. Hoefer.

9.1.1905 ?? aan den Tex: stuur f 200 namens H.M. de Koningin-Moeder bestemd is voor het onderwijs, en wel speciaal voor den Vrijstaat, aangezien General Kritzinger Hare Majesteit op het belang van die zaak had gewezen. Het is evenwel de stellige wensch van H.M. dat Haar naam in deze niet genoemd worde.

10.1.1904 den Haag. Hendrik [P.N.] Muller. Stuurt gift van mev. Gann Dun geb. Elias f 25.

10.1.1905 Klundert. Ziedses des Plantes.

11.1.1905 Beelaerts van Blokland, Nationale Bank, stuurt f 1200 van mr. W.A. van Ittersum.

? Velp. [W.A.] Arriens, afd. Rheden-Rosendael.

?? Gift van f 25.

13.1.1905 Groningen. R. Feith, penningmeester afd. NZAV, stuurt f 415,23.

26.1.1905 Schiedam. J.O. Bender, penningmeester afd. f 77.05.

? Amsterdam. J.A. Roessingh van Iterson. f. 3.

6.2.1905 Heerlen. K.J.E. Wenckebach.

27.2.1905 Dordrecht, ANV, stuurt van onbekende f 122.

28.2.1905 Zürich. Carte Postale. L.R. Middelberg. Stuurt opbrengst van de photografie die de Ned. Stud. Vereeniging Hollandia tbv. CNO maakte.

1.3.1905 Hattem. F.A. Hoefer.

9.3.1905 Leeuwarden. A.J, Brouwer, hoofdred. *Leeuwarder Courant.*

12.3.1905 Muhlhausen. P.S. van Heerden. ‘Wij hoopen 15 maart te komen. ’s Avonds naar Londen, dus bezoek aan Uw op kantoor tegen 11, 12 uur’.

18.3.1905 Aalst, ANV Groep B. H. Meert. Protest tegen overbrengen van opbrengst schenkingen naar Standard Bank of SA te Londen.

? Haarlem. Dr. J.B. Schepers. ‘Door toedoen van de heer Joekes en mij vooral hebben we hier f 2957, 271/2 opgebracht voor het Chr. N. Onderwijs in de Vrijstaat. Dat wensen wij nu niet aan de Engelse regering van den Vrijstaat ten goede te doen komen. En dat zou het geval zijn als het nu werd overgemaakt na dat de [onderwijs] kontrakt tussen beiden … protesteer ik tegen de uitbetaling ervan ….’.

12.4.1905 P.J.A. de Bruine, burgemeester van Zwijndrecht, penningmeester afd. Dordrecht NZAV. Stuurt f 100.

7.8.1905 Dordrecht. F. Rompel stuurt biljet van f 100 namens dr. H.J. Kiewiet [de Jonge] ten behoeve van Hollandsche Nationale Onderwijs in vroegere Vrijstaat.

Aantekeningen (4) en 18 geld overdracht-stripjes.

Circulaire. Amsterdam, October 1907. Aan alle belangstellenden in den strijd der Hollandsche Afrikaners voor het behoud hunner taal en nationaliteit. Besturen van NZAV en Chr. Nat. Boerencomité. [Exemplaar van jhr W. Roell, met gift].

**Inv. nr 162 Ingekomen brieven van CNO-scholen met verzoek om bijstand, 1902-1905**

29.9.1902 L. Meijer, onderwijzer Fordsburg. Concurrentie van Engelse scholen (gratis onderwijs); in juli avondschool, slechts 5 leerlingen, ik moet geld vragen. Ds. M. Postma, terug van krijgsgevangenschap, stuurt kinderen naar Engelse scholen. Schoolmateriaal nodig.

24.10.1902 Schoonrewoerd. Dr. G.H, Moll. N.a.v. brief van L. Meijer, Fordsburg in *NRC* van 21/10.

7.7.1902 Pretoria. H.H. van Rooijen, H. Boneschans, F. Wagner, N. Tromp, M. Vaandrager.

27.7.1903 Eensgevonden p.k. Vrijburg. S. Bijlsma Bz. Vraagt steun voor Homeop. Apotheek.

27.7.1903 Eensgevonden. pk. Vrijburg, Kaap Kolonie. L.R. Maré, S.C. Nel, P.K. Coetzer, A.P. de Klerk, D.W. de …. Vraagt om steun voor school.

3.9.1906 Kaalbooi, distr. Carolina. F.P.J. Brits, P.I Maré, J.G. Kilian, schoolbestuur. Schoolgeld te weinig om Barnhoorn te betalen.

27.3.1906 Roseville distr. Pretoria. R.M.E. Sem. Vrouwen moreel steeds maar achteruitgaan. Mrs. Meijntjes, mrs. Gerretsen en ik trachten een werkschool op te richten waar zij japonnen maken en andere vrouwelijk werk wat voorkomt kunnen leeren Van Boeschoten en genl. Botha willen helpen; mensen geven niet, collecte bij trouwen van Nettie Eloff [12.10.1905 met Manie Bredell] leverde maar 1.5 Pond, kerkbazar maar 7 shilling. Vraagt steun.

15.7.1906 Roseville distr. Pretoria. R.M.E. Sem. Op advies van [Roosegaarde] Bisschop vroeg ik vorig jaar 300 Pond van de NZAV maar advies aan Jorissen was negatief.

15.7.1906 Roseville. R.M.E. Sem-Knuttel. Begon in Pretoria het Holl Hospitaal, na een jaar ben ik getrouwd en heeft zuster Oberhuysen mijn werk voortgezet. Finantieel was ik daar zeer achteruitgegaan, vraag geleend geld terug.

26.5.1907 Caledon. D.J. Ackermann, hoofd der Publieke school. Vraagt steun voor schoolbibliotheek voor jongeren.

18.3.1909 Molteno. A.J. Pepler, secr. v.h. Vrije Gymnasium. Vraagt steun.

**Inv. nr 163 Brieven van verenigingen met verzoek van bijstand, 1902-1905**

30.4.1898 Pretoria. N. Tromp en C. Boersma, op briefpapier Vereniging van Onderwijzers en Onderwijzeressen in de ZARepubliek. Streng privaat. Reactie op schrijven in ons blad en uw reactie.

20.1.1901 Utrecht. J.W. Pont, secr., Studiefonds voor Zuid-Afrikaansche Studenten aan H.J. Emous.

16.12.1901 Amsterdam. NZAV-Bureau en Commissie Bijstandsfonds. G.A.A. Middelberg. Nadere informatie over verleende steun aan kampen.

11.2.1902 Schiedam. C.J. Vinkesteyn, voorz. Afd, NZAV-Schiedam. Over een Tehuis voor Afrikaners en erover gevoerd gesprek.

8.6.1902 Steenwijk. R. de Bruin, secr. Vereeniging Zuid-Afrika gevestigd te Steenwijk. Over boeken verzameld voor de krijgsgevangenen, maar nog niet verzonden. Naar welk adres nu? Hoe nu te staan tegenover Zuid-Afrika en de Boeren?

28.7.1902 Johannesburg. A.J.G. Hoogstraten, secr. Bijstandsfonds Hollandsche kerken. Heeft eerdere brief via zwager Obermeyer gezonden. Voortgaande steun aan het Hollands onderwijs moet doorgaan.

24.10.1902 Dordrechr. Frederik Rompel, Algemeen Nederlandsch Verbond, Perskantoor. Dr. H.J. Kiewiet de Jonge las art. *NRC* over de school te Johannesburg. Kunnen we helpen?

12.11.1902 Amsterdam. J. de Graaff (adj. Secr. Vereenigde Comité’s voor de Noodlijdenden door den Zuid-Afrikaanschen Oorlog. Amsterdam [vz. G.A.A. Middelberg, secr. Jhr J. van Kretschmar]. NZAV stelt f 240 beschikbaar voor Mej. Klazinga.

17.1.1903 München. Bakmey. Mittheilung der “Deutschen Buren-Centrale”.

16.2.1903 Johannesburg. Namens C.J.G. Hoogstraten; dank voor brief van 23/1 en cognossement. De kisten zijn reeds te Durban en vandaar verzonden.

12.3.1903 Amsterdam. J.W. Pont, Studiefonds. Vraagt adres H. Visser [Visscher], Inspecteur Pretoria.

19.5.1903 Amsterdam. Paul den Tex, secr. NZAV. Vraagt toetreden van H.J,. Emous tot Hoofdbestuur NZAV, i.p.v. Charles Boissevain.

19.9.1903 Amsterdam. Paul den Tex, secr. NZAV. Stuurt twee brieven ter kennismaking. Geeft Boeren Comité steun aan betrokkenen?

9.1.1904 Pretoria. H. Reinink: schreef eerder over mijn positie n.a.v. publicaties over mij in *Schoolblad* en andere Hollandse couranten. Het Vrije Gymnasium zal vooreerst doorgaan, Hoogenhout leiding, we helpen elkaar. Wiskunde wordt gegeven door Van Warmelo, oudstudent Delft, Dr. Hoogenhout neemt Engels en misschien Duits, ik Latijn, Hollandsch, Frans en Geschiedenis en Dr. Breyer nat. historie, aardrijkskunde en natuurkunde; samenwerking met Eendrachtschool. Pijnlijke historie. Voormannen niet allemaal tout prix voor Afrikaans. Hollandse steun noodzakelijk. Private onderwijs: ondanks grote inspanningen niet voldoende steun.

3.4.1905 Pretoria. Dr. H. Reinink, secr. Ned. Vereeniging Pretoria. Over gesprek met Kamerlingh Onnes, en correspondentie Oosteindschool en ds. H.S. Bosman, en benoeming tot hoofden van Oosteindschool (W. Klooster), Westeindschool (F.W. Wagner), Burgersschool (Ribbens).

?.8.1905 Pretoria. H. Reinink, Ned. Vereeniging. Dank voor verleende steun.

**2.2.6 Onderwijzend personeel**

**164-168 Ingekomen sollicitaties naar een betrekking in het onderwijs in Zuid-Afrika, 1896-1904**

**Inv. nr 164 Sollicitant 1896**

21.8.1896 Wolsum. H. de Jong aan Bestuur Nieuw Z.A.Taalfonds in Nederland [sic]. Informeert naar functie als onderwijzer in Zuid-Afrika.

**Inv. nr 165 Sollicitanten 1897**

Dirk Govert de Koning; x.8.1897 aanbevolen door S. Broos, H.d.S. te Numansdorp, bij wie hij 1891-1895 kwekeling was.

H. Saager, 31.1.898 te Apeldoorn: vraagt informatie onderwijs in Zuid-Afrika, is onderwijzer 1ste Chr. School Apeldoorn.

J.A. Ket, vraagt 6.11.1897 nadere informatie; geeft brieven van C.G. de Jonge van Dept. van Onderwijs en van Inspecteur J.L. Moerdijk door.

J.F. Buisman, H.d.S. Elburg 13.3.1897 weigert uitnodiging tot sollicitatie.

B. de Zwaan, Bloemfontein 25.10.1897: van degenen die inlichtingen vroeg naar een functie aan Instituut Eunice hier was een Mej. Comerell uit de Haag; mej. Murray vraagt haar diploma’s nagaan en solliciteren, als zij wil; ook anderen kunnen solliciteren; die van mej. Postema is er al.

R. Jansma, H.d.S. Oosterend op Texel, 19.7.1897, wil solliciteren.

**Inv.nr 166 Sollicitanten 1898**

C. Vet, Maasland 24.1.1898. Vragen rondom solliciteren.

J.C. de Hamer, Bruinisse 9.3.1898. Vraagt informatie.

Ph.J. Hardonk, Elst 29.3.1898. Heeft vragen over al dan niet chr. onderwijs

E.C. Belmonte, Zierikzee 27.4.1898 solliciteert en zendt papieren; 29.4.1898 is mijn positie in Transvaal zeker?

J. Bosma, IJlst 20.5.1898. Is afgewezen bij het onderwijzers-examen; moeizaam dus, ben 20.

Louise Maria Petronella Smith (geb.14.1.1871). Vragenstaat gedat. 1.6.1898. Aantekeningen:10.6.1898. Mag niet gaan, dient Openb. onderwijs. In 1891 onderwijzeres, in 1894 en 1895 enige maanden in Parijs voor studie; broer, die vorig jaar naar Transvaal ging, correspondent in de vier moderne talen bij de Ned. Bank en Credietver. te Johannesburg.

Francisca Lion Cachet, den Haag 9.6.1898. Solliciteer voor Klipfontein, distr. Ermelo, pk Zwartwater. Heb acte Nuttige Handwerken maar weet niet veel van muziek; studeer voor hoofdacte, examen dit jaar; 7 jaren ervaring.

J. Smit, Vlaardingen, 20.6.1898; geb. Leiden 23.4.1859, ouders overleden, domicilie Vlaandingen, Singel G 4810 .Gehuwd met Hendrika Wehlers, lid Geref, kerk A, Leiden; 7 kinderen. Goedgekeurd. Opgeroepen 22.7.1898.

J. Smit Jr. Ongedat. Vragenstaat J. Smit, onderschreven12.7.1898 [geboren Klundert 7.2.1880] reactie: Komt later dan 22 Juli 1898. Komt waarschijnlijk later op – voorwaardelijk aangenomen.

B. Priester, onderwijzer Ambt Hardenberg, 6.8.1898 Geboren Winterswijk 12.8.1863.

H. den Breejen, geb. 17.10.1873 Nijmegen. Vragenstaat 22.8.1898. Onderwijzer te Zetten, weekend Nijmegen.

J. de Riemer, 8.3.1898, Nijkerk op de Veluwe. Had gesolliciteerd, maar nu ook in Nederland voor een kansrijke positie hier.

Brief [van Dept. Onderwijs Pretoria?] aan C.V. van Noppen, 8.2.1898 [doorslag, onleesbaar, 4 blz.]

G.C. Slothouwer, Goes 30.4.1898. Over Line, en kosten voor haar gemaakt.

[Mej,] A.C. Deurloo, Ierseke 22.7.1898. Vraagt naar de kansen en vooruitzichten voor een gehuwde onderwijzeresse in Transvaal.

Mej. J.J.M. Stachelhausen, Wormerveer, 29.2.1898. Stelt zich met haar zuster kandidaat voor onderwijs in Transvaal.

C. van Veelen, Maassluis 14.10.1898. Is benoemd in Hoek, ziet af van Transvaal

P. van der Smit, 11.8.1898 Reeuwijk.

E.P. Bloem, 22.8.1898 Beekbergen.

N. van Oosterhout, Bodegraven, 17.10.1898. Onderwijzer met hoofdacte, 31 jr, gehuwd, PG maar werkt in het openbaar onderwijs.

**Inv. nr 167 Sollicitant 1899.**

8.3.1899 De Haag. G.J. Smit vraagt een nieuwe vragenlijst, de vorige heb niet naar zijn genoegen ingevuld.

**Inv. nr 168 Sollicitanten 1902-1904**

28.10.1902 Zeist. Mej. B. van Breugel. Beschikbaar voor aanstelling in Zuid-Afrika.

23.1.1903 Bergeik, N. Brabant. D. Anspach: kom 30.1. ticket halen voor de ‘Kaiser’.

11.3.1903 Vrijheid. E.C. Anderssen. In reactie op de vraag om een betrekking als onderwijzer in ons district: in principe wil men een Afrikaans onderwijzer, akte Engels en een salaris van 120 Pond het jaar.

21.10.1903 Brielle. H. de Vries. Stelt zich beschikbaar – was april 1896-1902 buitenonderwijzer Marico, juni 1901 in vrouwenkamp Mafeking – mijn vrouw kon via de Hollandse consul in Kaapstad toestemming naar Holland te gaan, ik bleef. Vele maanden later op Engels schip naar Europa; boekwinkeltje in Brielle, tevens onderwijzer Rozenburg. Kan ik weer naar Zuid-Afrika? Permit?

10.4.1904 Steijnsburg. H. Oorthuijs. Door een Oosthuizen is mij gevraagd om een Hollandse onderwijzer, Christelijk-Gereformeerd, kent Hollands en Engels, pianomuziek, zes tot acht leerlingen op een boerenplaats, 55 tot 60 Pond per jaar, kost en inwoning, voor 5 jaren. De reiskosten worden voorgeschoten, moeten in 2 jaren afbetaald worden.

**169-175 Ingekomen brieven betreffende de overtocht (passage) van Nederlandse onderwijzers naar Zuid-Afrika**

**Inv. nr 169 Over passage 1897**

Brieven van A. Op ’t Hof, P.C. Beukenkamp, P.J. Adriani, Van Rooijen en Van Twisk,

Ongedat. [1897 ?] C.L. Plate, Chef Exploitatie NZASM, *Reizen per Changeurs Réunis* [prijslijst].

5.8.1897 John P. Best & Co., Flushing. Passage-biljetten voor 3e klassen A. Op ’t Hof op de ‘Tartar’ en 2e klasse op de ‘Scot’ voor W. en P.C. Beukenkamp. Ook over P.J. Adriani Jr en Van Rooijen, Van Twisk.

6.8.1897 John P. Best & Co Flushing. Plaatskaarten voor Van Rooijen en Van Twisk, en Op ’t Hof.

4.0.1897 K.W. Klopper. Kwitantie ad f 1268 voor Beukenkamp, van Twisk en Van Rooijen. Klacht over De Vries en Co, etc.

**Inv. nr 170 Over passage 1898** Bolthausen, Jul., Solingen 1.12.1909 [in het Duits]: reisde in de Orient. Over zijn boek.

Brieven van Roks, mej. Gangel, J.L. Dotman en Dekkers.

Stoomvaart-Maatschappij “Zeeland”, Vlissingen 8.3.1898: Union Castle geeft 10% korting schoolmeesters.

Breebaart’s Orgelhandel, Amsterdam, 3.5.1898. Over passages van Roks en mej. Gangel.

Consulaat-Generaal ZAR te Amsterdam. 15.9.1898: over Onderwijzer J.L. Dotman: reiskosten zijn terugbetaald.

De Vries & Co, cargadeurs Amsterdam 24.9.1898 [briefkaart] over plaats op de Norman voor dhr Dekkers.

Mrs. Heemskerk & Van Lennep. Advocaten en procureurs Amsterdam, 17.11.1898. Frank van Lennep aan Emous. Over H.A.D. van den Wall Bake, agent van de Castle Line.

**Inv. nr 171 Over passage 1901**

Passage naar Nederland voor Ten Kate en Dijkers.

28.3.1901 Brief van P. Stoker, Kruidenierswaren en Delicatessen, enz.enz., Van Erkom’s Tabak & Sigaren, Braamfontein. Vorige week arriveerden de onderwijzers Ten Kate met vrouw en kinderen en Dijkers, met aanbeveling voor vrije reis naar Holland. Maar sinds 19 dezer wordt dat niet verleend; ze kregen 5 Pond, maar de kas kan geen overtocht betalen. Geref. kerk ook niet, ds. Postma zit in kamp East London. Hebt U een oplossing?

**Inv. nr 172 Over passage 1902**

Brieven van H. Rusch, G.K.C.S. Visser, Gouws, Olivier, Boon, Mevr. Klazinga.

Ongedat. Cleveland, USA [Post Card, beschadigd]. H. Rusch, vraagt informatie. Wil weer naar Pretoria.

28.7.1902 Oosthem bij Sneek. Ds. M. Visser over zijn zoon G.K.C.S. Visser, oorlog ongedeerd, had als dokter gefunctioneerd, 1800 patienten, slechts 7 overleden. Arm, loopt in oorlogskleren, solliciteert als onderwijzer. Onze schoondochter en kinderen nog hier, wil naar Transvaal. Vraagt passagegeld.

9.10.1902 telegram uit Utrecht. Duiven [adm. Hulpfonds Gezantschap ZAR]: ‘Gouws zegt dat u hem 70 gulden heeft aangeboden. Dat bedrag is voldoende. Hij is ontevreden als gewoonlijk’.

10.10.1902 telegram uit Utrecht. Duiven [adm. Hulpfonds Gezantschap ZAR]: Olivier heeft passage tot Kaapstad. Voor verdere reis kan u hem zestig gulden geven.

23.10.1902 Amsterdam. Het Christelijk Nationaal Boeren-Conité. Commissie van Uitkeering. J.W. Polderman aan D.C.G. Cramer.. Over machinist Boon met zijn Afrikaanse vrouw en kinderen, door de Engelsen uit een concentratiekamp naar Holland gestuurd.. Beter terug naar Zuid-Afrika.

12.11.1902 Amsterdam De Vries & Co. Over passage van mevr. Klazinga.

**Inv. nr 173 Over passage 1903**

Brieven van C. Jaeger, mej. Osnabrugge. mej. Meyer, mevr. De Bruyn, 1903.

23.2.1903 Hagenau. Care Jaeger was stationschef NZASM Middelburg, en hoewel genationaliseerd met gezin in aug.1900 het land uitgezet. Tot heden nog geen permit heb kunnen verkregen, bij Engelse regering gevraagd, omdat onrechtmatig het land was uitgezet.

12.6.1903 Utrecht, Ramstraat 15. Van Hoytema namens Dr. W.J. Leyds: Is bereid passage 2e klasse voor mej. Osnabrugge op een Duitse boot en f 200 voor de landreis van Kaapstad.

19.6.1903 Utrecht, Ramstraat 15. Van Hoytema namens dr. W.J. Leyds: Over mej. Meyer.

4.8.1903 Amsterdam. De Vries & Co. Passagebiljet voor mevr. De Bruyn en familie op de ‘Prinz Regent’, 15/8 [met] Verklaring van Mevr. De Bruyn, passagegeld f 556,88.

**Inv.nr 174 Brieven over passagegeld van J. Duiven, adm. Hulpfonds Gezantschap ZAR, Utrecht, 1902-1904**

26.9.1902 Over P.A. Steenekamp, Amsterdam.

27.9.1902 Over A.F. Nel, Antonio Miguel.

2.10.1902 Over Antonie Miguel.

3.10.1902 Over J.L.F. de Kock m.et vrouw en 5 kinderen te Amsterdam.

5.10.1902 Reisbiljetten voor Gouws, Kruger, Miguel.

6.10.1902 H. Eekhout.

8.10.1902 Miguel. Nel. Tarief binnenlandse reiskosten.

9.10.[1902] Amsterdam. A.M. Miguel aan J. Duiven: wel passage, geen geld. Duiven stuurt aan Emous f. 400: genoeg om landreis en f 24 voor verschil tusschendek en 3e klasse aan Miguel, Kruger en Gouws en Nel te betalen.

10.10.1902 Copie. H. Vrugt aan Afrikaner Tehuis, Amsterdam. Home Vrugt, van April 1895 tot de oorlog in Z.A. als onderwijzer werkzaam. Vrijwilliger en burger in oktober 1899; via Kaap naar Nederland, op eigen kosten. Vraagt nu reisgeld naar de Kaap.

10.10.1902 Over vertrek van Johannes Jochemus Geldenhuis naar Ficksburg en Hilgard Müller naar Winburg.

[concept] Kwitantie voor reisbiljet Kaapstad f 126 en verschil tussendek en 3e klasse f 24. Amsterdam, October 1902.

11.10.1902 Over A. Snyman.

14.10.1902 Over Otto Schulz.

14.10.1902 P.A. Steenkamp vraagt vrije overtocht voor Willem Scholtz en echtgenote met 8 kinderen.

14.10.1902 Over Johan J. Theron en C.G. du Plessis, rebel officieren die voorlopig niet kunnen teruggaan; in Weesp. Krijgen f 600

16.10.1902 Over S.J. Beest van Andel.

17.10.1902 Over mevr. Klazinga-van Deun.

17.10.1902 Mej. J. Visser-Steen.

18.10.1902 Over H. Vrugt.

20.10.1902 Over Mej. Visser-Steen.

21.10.1902 Utrecht, Ramstraat 15, J. Duiven. Kan niet ieder helpen met vrije reis naar Zuid-Afrika. Wel: wie in ZA geboren is, aan de actieve dienst heeft deelgenomen, door de Britten afgevoerde krijgsgevangenen, hen die in een vreemd land zijn en de familie in ZA niet kan betalen.

22.10.1902 Vraagt informatie over familie Boon, de familie Noome, 3 personen, in Amsterdam [met aantekening: aanbevolen].

22.10.1902 Over familie M. Boon, 9 personen.

23.10.1902 Over noodzakelijkheid van permit om ZA binnen te komen.

25.10.1902 Over fam. G.KC.S. Visser.

27.10.1902 Over H.G. Krüger en B. Belgraver, Amsterdam.

27.10.1902 Over fam. Boon en Noome. Gaan 8 november naar Zuid-Afrika.

27.10.1902 Uw adres van het Permit office is correct.

30.10.1902 Over mevr. E. Visser-Steen.

1.11.1902 Dr Leyds betaalt passage van Mw. E. Steen, echtgenote van Visser te Mafeking

4.11.1902 Over Lonkhorst.

8.11.1902 Over S. Mantel.

11.11.1902 Over L.A. van Heerden.

12.11.1902 Over W. Plekker.

13.11.1902 Over Mevr. Visser-Steen.

13.11.1902 Over A.J. van der Walt en gezin te Hees bij Nijmegen.

14.11.1902 Over G. Manché.

14.11.1902 Over J. Kersten.

18.11.1902 Over N. Meyer.

20.11.1902 Over W. Plekker.

22.11.1902 Utrecht. Dr. W.J. Leyds vraagt adressen van geboren Afrikaners en met Afrikaanse vrouwen getrouwden.

25.11.1902 Over familie J. Kersten heeft passage tot Kaapstad gekregen.

17.12.1902. Passage voor 3 januari aan J. Scholtemeyer geregeld.

22.1.1903 Over kosten landreizen van de onderwijzers.

15.1.1903 Over jhr. De Graeff.

16.1.1903 Over D. Anspach, J.C. de Bie en C. Plokhooy

19.1.1903 Over G.C. du Plessis.

23.1.1903 Over mej. J. Hartman-Vlietstra en haar kinderen naar Johannesburg.

26.1.1903 Over D. Anspach, J.H. Timmerman, S. Bijlsma, J. Scholtemeijer.

26.1.1903 Over |G. Nijsse.

14.2.1903 Over G. Manché.

17.2.1903 Over J.C. de Bie (Ameide).

5.3.1903 Over terugbetaling door Du Plessis.

17.3.1903 Over A. van Haaften.

26.3.1903 Over H.J. Jansen Heytmayer.

27.5.1903 Over H.J. Jansen Heytmayer.

16.6.1903 Van Hoytema in opdracht van Dr. W.J. Leyds: over mevr. Kat en kinderen (fondsen uitgeput).

3.7.1903 Over mevr. Kat.

2.10.1903 Over mevr. Broeksma, mevr. Ligthelm, mevr. Hoogeveen, mevr. Vahrmeyer [onvolledig].

25.5.1904 Kopie. D. Anspach, p.a. Roodebank distr. Standerton, aan J. Duiven over afbetaling reisgeld.

21.6.1904 Over brief van Anspach, 25.5.1904.

**Inv. nr 175 Brieven over P. Molenaar en mevr. P. Sielings-Biemond, 1906, 1911**

7.11.1906 Den Haag. F. Beelaerts van Blokland: vragen rondom de aanvraag passage van P. Molenaar. Wil studiekosten mej. Goddefroy steunen.

15.11.1906 ’s Hage. P. Molenaar aan F. Beelaerts van Blokland. Toegevoegd: F. Beelaerts van Blokland aan Emous: vraagt nadere informatie.

25.3.1911 Maraisburg. Briefkaart C.J. Sielings. Vraagt medereiziger voor mevr. P. Sielings-Biemond te Bleiswijk naar Zuid-Afrika in april of mei.

**176-406 Ingekomen brieven van onderwijzers in Zuid-Afrika en elders, 1884-1931**

Archivalia van verscheidene onderstaande personen zijn verwerkt in artikelen van G.J. Schutte in *Spectrum Zuid-Afrika*:

Het Hollandse Hospitaal in Pretoria: *Spectrum maart 2024* [mevr. (Sem)-Knuttel, mevr. Obenhuijzen]

Hollandse onderwijzers naar Transvaal: Spectrum november 2023 [P.B. de Bruijn, H. Brummelkamp]

Onderwijzer in Transvaal. Een eerste kennismaking: Spectrum [ P.B. de Bruyn, A. van Dam, H. Meester, J.J. Floor, J. de Graaff, H. Oost, A.W. Rakers]

Hollandse onderwijzeressen naar Transvaal: *Spectrum december 2023* [mevr. van Pommeren, mevr. (Lub)-Roodhuijzen; mevr. A.E. Adriani, Derwig-Honings, T. Osnabrugge, C.A. Postema]

Onderwijzers in de Transvaalse oorlog: *Spectrum februari 2024* [Sietse Boersma, Cornelia Moerdijk, G.J. Boeman]

**Inv. nr 176 Brieven van Mevr. A.E. Adriani (Pretoria, Ermelo Tvl, Laag Soeren. Heemstede, Ermelo Tvl, Potchefstroom), 1899-1910**

*Zie ook Archief Fonds t.b.v. Hollandsch Onderwijs in Zuid/Afrika*

*Foto: Ermelo, Tvl 1904*

6.2.1899 Pretoria. Strikt Confidentieel. Zoek personeel voor Staatsmeisjesschool. Niet Jkvr. De Jonge of Doyer, praat met mej. M.C. Reesse (Amsterdam) die begrijpt wie nodig is.

18.5.1899. Pretoria. Mej. Haafkens is vertrokken.

8.7.1899 Pretoria. Over mej. Margr. Gaymans, mej, Wiersma, mej. Vermaat, mej. van Praag.

26.8.1899 Pretoria. Kritiek op C.G. de Jonge en het nieuws uit Fordsburg.

*Zie ook Archief A.S. Reesema inv.nr 16 Brieven van mevr. A.E. Adriani, Nederland 1900 over emigratie*

23.9.1903 Ermelo, Uitkomst-school. Dr. Gunning zal U hebben gemeld over de Uitkomst-school op de plaats van Bührmann. Schoolcommissie gaat logieshuis bouwen, de school ontwikkelen.

1.4.1904 Ermelo. Uitkomstschool. Lieve vrienden, een zendbrief.

10.7.1904 Heidelberg. Positie als Hollanders t.o.v. Afrikaners: dienen.

24.9.1904 Ermelo. Biedt **foto** van onze school namens de Commissie

27.12.1904 Losberg, distr. Potchefstroom. Op deze ‘plaats’ gelegenheid uitvoerig te corresponderen over de schoolzaken hier te lande. Op 14 dezer geëindigd met 100 leerlingen en op 18 januari met uitzicht op niet minder. Mevr. Koopmans-de Wet en dhr. Kamerlingh Onnes hadden aangeraden de Uitkomst-school te bezoeken.

28.1.1905 Ermelo. Bestuur zoekt een bekwame onderwijzeres voor hoogste klassen St. V en VI, volgens CNO-leerplan voor Engels (minstens hulp-acte en Engels L.O., Frans bovendien ook aanbeveling), nuttige en fraaie handwerken. En iemand uit beschaafde familie, met beschaafde uitsprak van het Engels en de Here dienen. Hadden deze week bezoek van Van Sande Bakhuijzen en Kamerlingh Onnes. P.J.P Sluiter, 183 Pr. Hendrikkade Amsterdam zal instructiën krijgen over geldzaken.

18.3.1905 Ermelo. Laat Mej. Burger niet naar Bloemhof [Bloemfotein] maar hier komen. Vraag vriendin Mej. E. Couvée in Zeist vragen over mej. Klinkert. Mej. Van Breugel vind ik te eenenmale ongeschikt voor onze school, om U begrijpelijke redenen. Over financiën. Krijgen muziekonderwijzeres Mej. H. Pasteur op de Brakelstraat, den Haag. De Heer Sluiter gaat om de 14 dagen en vandaar is de reis naar Durban naar Standerton per trein en vandaar per coach naar hier.

1.4.1905 Ermelo. Mej. Pasteur komt niet. De dames Sluiter te Bussum hebben deze zaak in handen. Mevr. Lamaison komt niet, om haar enig dochtertje in Holland.

6.5.1905 Ermelo. Mej. M. Tinholt van de Meisjesschool te Zeist komt.. Er is reisgelegenheid met dhr W. Sluiter (Prinsengracht 693 Adam). Nog drie klaslokalen zullen bijgebouwd worden, we hebben 140 leerlingen.

26.5.1905 Ermelo. Post Card. Mej. T[inholt] heeft zich teruggetrokken. Zou mej. Barger te bewegen zijn?

3.6.1905 Ermelo. Tevergeefs getracht mej. A.E. Schröder, aan de Paarlsche Meisjesschool hier te krijgen, zij schreef misschien haar zuster, werkzaam in het Openb. Onderwijs. Kunnen u en dr. Gunning misschien in persoon in Zeist met Mej. Tinholt gaan spreken?

10.6.1905 Ermelo. Jammer dat Tinholt niet komt. Ik hoor dat mej. El. Klinkert uitstekend is, maar haar vader wil niet besluiten haar te gaan of althans vooreerst nog niet. Heeft Mej. Schröder contact genomen met U?

26.6.1905 Post Card. Pretoria. Heel blij dat Mej. K. [?] toch begin Juli vertrekt.

10.7.1905 Pretoria. Mej. Kat dus niet wat we zoeken. Heeft mej. Schröder al contact gezocht? Mej. Kleijn uit Langlaagte een tijdlang. Onderwijzers Congres. Prof. Muller liet zich in opening ondoordacht uit over de Afrikaners.

21.7.1905. Ermelo. Mej. Venema; ga Mej. Klinkert schrijven. Ontving een schrijven van Dr, Jurriaanse; zijn beweringen en klachten zijn niet nieuws.

11.8.1905 Ermelo. Aankomst mej. C. Nieuwenhuys. Op eerste indrukken: een aanwinst.

16.9.1905 Ermelo. Juffr. Nieuwenhuys is al goed op streek. Dank voor beloofde bijdrage voor onze Bazar – geen likeur, de drank richt hier zulke verwoestingen.

7.10.1905 Post Card. Ermelo. Teleurstellend bericht van mej. Klinkert.

21.10.1905. Ermelo. Hoopvolle onderhandelingen met de regering in Pretoria.

28.10.1905 Ermelo. Brieven van mej. Jacobs en mej. Reesse. Dat collecte op Krugerdag mislukte, verbaast me niet. Onderhandelingen over wijziging van de schoolwet zal wel eenzelfde resultaat als in de Vrijstaat opleveren.

25.11.1905 Ermelo. Jacobs en ontbreken van actes.

3.2.1906. Ermelo. Mej. B. Jacobson komt in juni. Ben in correspondentie met mej. J.W. Scheuer uit Wageningen, die hoofdacte en Engels heeft. Mej. van Niekerk verlaat ons door huiselijke omstandigheden. Reinink naar Johannesburg. Nieuwe predikant, Ds. Steenkamp, goede indruk.

16.3.1906 Ermelo. Ben nieuwsgierig naar Uw indrukken van mej. Scheuer. Jacobson heeft definitief afgezegd.

24.3.1906 Ermelo. Dank voor gesprek met Scheuer en de beklemtoning van spreken over godsdienstigheid.

6.4.1906 Ermelo. Bestuur wil Scheuer en Jacobson niet benoemen: Scheuer om u bekende redenen en Jacobson eis van salaris van 90 Pond.

28.4.1906 Ermelo. Bezoek van inspecteur Te Boekhorst. Staf te zwak – wat ook mijn mening is. Er moet dus iemand gevonden worden. En ik wil volgend jaar om na 10 jaar me in Holland op te frisschen en oude vader bezoeken. Over 14 dagen vertrek dhr. Sluiter naar Holland.

3.10.1906 Germiston. Sprak met Collins. 6 Oct. Ben terug in Ermelo. Goed dat u dhr. Sluiter ontmoette. Mej. Oosterzee komt. Moeizame situatie CNO.

26.1.1907 Ermelo. Lang niet geschreven, teveel werk, overwerkt en ziek in de vakantie. Heb 6 maanden verlof, kom in april in Holland om wat op te sterken. Mej. van Oosterzee zal me vervangen.

9.3.1907 Ermelo. Kist met linnengoed is aangekomen. Mijn vertrek is 23/3, vanaf Durban. Mijn adres Utrecht, Weistraat.

27.5.1907 Badhuis Laag Soeren. Wat school betreft: dhr. Sluiter heeft met Smuts gesproken.

2.7.1907. Heemstede. Overgang CNO-scholen. Ik ben blij dat Tobias Smuts nog met een woordje opponeerde. ‘Welk *recht* hadden de Heren Bührmann en Sluiter om als ‘particuliere’ de onderhandelingen over de overgave [van de Uitkomstschool] te *openen*?’

8.11.1907 Ermelo. ‘Bij terugkeer sprak niemand meer over de overgave van de school en bestuur informeerde mij niet nader, enkelen zeiden dat het ‘banja haastig’ gebeurde, op Smuts vertrouwde…. W. Bührmann erkent, dat het om het geld ging, en dat de gouvernement daar voor zorgt en verder geen verandering – hij volgt de politiek van Botha niet’. Adamson wil jongens- en meisjesscholen etc. In Schoolraad veel leden van vorige schoolbestuur, zie knipsel.

Knipsel lokale nieuwsblad: Nominasie van kandidaten Schoolraad voor het dorp. De Vereniging het Volk heeft kandidaten voor de schoolraad: P. Nel, J.R, Buhrmann, A.G. Kleynhans, A.P. Smith, P.J. Steyn, Alex Smuts.

23.5.1908 Ermelo. Afzonderlijke Jongens en Meisjesscholen [in Ermelo] was om financiën niet mogelijk, dus complete amalgamatie onder één mannelijk hoofd. Over kiezen hoofd (F.C. Dönges of Elson); miss Garrard en ik zouden blijven, maar Garrard kreeg een functie in Pretoria en Adamson zei tot mij: ‘I want You very much to apply Hoofd meisjessschool te Potchefstroom’…. Ik appliceerde, maar werd niet benoemd! Dus ben ik nog hier’.

30.5.1908 Benoeming van F.C. Dönges door Dir. Van Onderwijs afgekeurd!

11.7.1908 Warmbad. Amalgamatie – een schoolcommissie gekozen: alle 7 leden aan onze kant, Afrikaans. Op de vergadering van de Schoolraad: eerst hebben ds. P. Nel en de twee Engelse dominees de zaak uitgevochten en nu samenwerken, ik ben gekozen tot waanemend Hoofd, de Schot Ms. McGibney als 1ste assuistant en mr De Wet. Nu moet ik de scholen fuseren.

2.11.1908 Ermelo. Waardering voor Collins bij aftreden.

21.11.1908 Ermelo. Vijf keer dit jaar de vraag, of ik Ermelo verlaat: 1. Bij benoeming Potchefstroom, 2 bij benoeming te Salemba. 3 bij aanvraag Hugenoten te Wellington, of bij allerlei uitbreiding in Ermelo.

23.1.1910 Meisjesschool Potchefstroom. December vroeg Genl. Smuts me voor deze school, zonder hoofd, beschikbaar te stellen. Een Meisjesschool! Mej. van Oosterzee neemt mijn plaats in Ermelo over.

**Inv. nr 177 Brieven van C.P. Allaart (Middelburg Tvl), 1907**

1.6.1907 Middelburg Tvl. C.P. Allaart. Dhr. Zuidervaart zal u informeren over CNO hier, en in de nieuwsbladen de rede van Genl Smuts op het jongste CNO congres. Onder het Congres en met de steun van de Geref. en Herv. kerken sterk tegenover het gouvernement – maar nu is CNO sterk aan het kwijnen. In district Middelburg al drie CNO overgegaan naar het gouvernement en nog twee onderhandelen / slechts twee van de toen CNO zijn over en de in oprichting op Hamelfontein olv. Zuidervaart. Geen geld voor CNO.

26.8.1907 Middelburg. School van Zuidervaart op Hamelfontein, en die op Roodepoort Steekoolspruit in onderhandeling. Sprak Limpers, school door ziekte van kinderen een maand gesloten, hij denk dat die school niet lang meer zal bestaan. Het schijnt me, dat, jammer genoeg, het CN Onderwijs in dit district weldra tot het verleden zal behooren.

28.10.1907 Middelburg. Aan Limpers betaalde ik namens Te Boekhorst de vorige week de laatste subsidies voor zijn (Limpers’) school uit. Ook deze C.N. School kan nu als gesloten beschouwd worden. Te weinig leerlingen, op dezelfde plaats een gouvernementsschool. Ik zou een plaats voor het op een Gouvernementsschool- ’t Is voor Limpers een bestaansquestie.

**Inv. nr 178 Brieven van D. Anspach (Wolvenfontein), 1904**

12.3.1904 D. Anspach, hoofd der Priv. Holl, Sch. v. C.N.O, Wolvenfontein p.o. Roodebank, distr. Standerton Tvl. : 31 Jan.1903 door geld van het E.B. uit Holland vertrokken, moest ik in de Koloniën [Kaapkolonie, Natal] blijven; maakte reis naar Holland en terug en pas aug. 1903 in Transvaal. Een maand een school in Natal, dan Transvaal – veel geld uitgeven voor reizen en weinig inkomsten - hoe ooit de f 250 sparen om reis aan E.B. terugbetalen? Trouw beloven aan de vijand? De kinderen God save the King leren zingen? Nood breekt wet. In 1896 kwam ik voor ’t eerst, na 2, 3 dagen was ik klerk bij het spoor 14 Pond – tot 25. Hoewel met hart en ziel onderwijzer denk ik er zowaar over naar Natal te trekken, daar is de levens wijze tenminste zeer billijk.

20.5.1904 Wolvenfontein. Waarom ik in 1903 nog naar Holland reisde? Leefde aan de Kaap zuinig, verdiende wat, kreeg een douceurtje uit Holland. Toestand in district Standerton: lees de *Volkstem,* lees er nooit over arnoede, er word ontzaggelijk veel geploegd, mielies. Vr.gr. Daniel Anspach, O[nderwijzer] C.N.O.

**Inv. nr 179 Brieven van mej. R. Bantjes (Pretoria, Port Arthur USA, Pretoria), 1897-1903**

3.5.1897 a.b. ‘General’. Hut gedeeld met een Nederlands meisje die als dienstbode naar Pretoria gaat; wandelden in Lissabon, door de Straat van Gibraltar. In Napels vruchten kopen. 4 mei: langs Sardiniè.

10.5.1897 a.b. ‘General’. Brieven schrijven, vanmiddag komen we in Port Said. Zendelingen in Napels aan boord gekomen, zijn Romsche broeders.

20.6.1897 Pretoria. Gezond te Pretoria gekomen, avond 17 juni. Heb Zanzibar, Mozambique en Beira bezocht; voor Delagoa hebben we ervan gelust, blauwe plekken van het schommelen. ´Vrijdag naar het Departement, Superintendent was bij de Volksraad en de secretaris wist niets van mij, zei: ga naar de Meisjesschool en maak kennis met mej. Adriani.

4.7.1897 Pretoria. Op 25 juni gesprek met Superintendent, werk op Meisjesschool, meisjes van 17 tot 17 jaar. PS. Verhuisd, adres nu Meisjessschool. Box241. Juffr, van Praag werkt op de Oosteindschool.

23.8.1897 Pretoria. Nog op school, zonder aanstelling en zonder geld? Verslag van een gesprek met [Wessel] Louis, lid schoolbestuur, die de klas binnenkomt en vraagt wie ze was en of ze Afrikaanse was. En wilde de namen van alle leerlingen.

3.10.1897 Pretoria. Nog steeds op de Meisjesschool en krijg zelfs geld, verhuisd, het leven in een boarding house was niets voor mij, daar is buurman A dronken, dan B. enz. bovendien waren daar kakkerlakken – nu ongemeubileerd in een privaathuis.

21.11.1897. Tevreden met de leerlingen, ´ons is te lief voor juffrouw, ´Als u onderwijzeressen zendt, denk er dan aan, dat de salarissen voor haar steeds de helft zijn van die van de onderwijzers. Heden morgen hoorde ik Ds. Schoon van Pietermaritzburg en had het goed in die Afrikaansche kerk en daar en om vier uur conférentie. De conférentie begon in de kerk en eindigde in de open lucht, de zwarte evangelisten mochten niet in de kerk. O het was zoo goed, dan vergeet men, zoo ver weg te zijn.

25.12.1897 Pretoria. ´10 December, begin vacantie, op lege school juffr. A.: ík ben verdriet, zoo, zei ik alweer, kan ik er wat aan doen? Helaas niet!´ vertelde uitvoerig over intrige, kennelijk om Bantjes plaats over te laten nemen door een sociaal-politiek spel’; Adriani was furieus.

23.4.1898 Pretoria. Eindelijk de aanstelling gekregen. Nu nog het examen 1e klasse.

18.12.1898 Pretoria. Ziek geweest begin auagustus en pas half september weer op school overwerkt, veel hulp van mevr. Grey, de vrouw van de Engelse predikant.

27.3.1899 Bremersdorp. Begin 14 dagen vacantie, de omgeving geeft alleen kafferkraals en Pretoria ligt te ver en te duur.

7.4.1899 Muldersdrift hotel. Met collega op vakantie, andere lucht. Examen 1e klasse geslaagd, de eerste dame die dit aanvullend Examen deed.

8.4.1900 Pretoria. Mijn laatste schrijven was na het behalen van het examen. Daarna drie maanden om de klas voor het examen te maken – 20 van de 21 slaagden. Geen nieuwe leerlingen vanwege de oorlog, de school voor hospitaal gereed gemaakt, een tijdje hospitaalwerk en dan naar het Dept. gehaald, ben al drie maanden bezig met boekhouden.

*Na de bezetting van Pretoria is Bantjes via Zuid-Amerika in Port Arthur, Texas beland.*

28.9.1902 Port Arthur. Hier zal ik niet lang blijven, kan er niet genoeg verdienen, dus naar Chicago. Ben bang dat ik geen permit krijg als ik meldt lerares te zijn geweest, op de Ambulance en op Dept. v. Onderwijs. In de krant hier ben ik de Boerlady die zo beschaafd Engels spreek. Kreeg telegram uit Pretoria: Permit ready, come Capetown, Wagenaer. Mijn adres is nog Land and Oil Comp., Port Arthur, Texas.

26.4.1903 Pretoria. Weer op de oude school, wel Engels natuurlijk, geef er Hollands, dank baan vermoedelijk aan ds. Bosman. Hollands in diverse klassen, en bijbelles, en ook rekenen en handwerken – in het Engels. Kijk, hier heerscht broodpatriotisme … Over Olland. Ieder hier weet, dat ik een Boerenvriendin ben.

**Inv. nr 180 Brieven van N. Barnhoorn (Utrecht, Doornhoek, Kaapbooi– Goede Hoop, Machadodorp), 1898-1907**

11.6.1898 Utrecht. N. Barnhoorn, onderwijzer aan de Chr. School van J.J. Wermeskerke. Vraagt informatie, had gesolliciteerd.

15.6.1898 Utrecht. Had ingevuld dat behoor tot NH Kerk, met ds. Gravemeyer afgesproken over belijdenis afleggen.

27.6.1898 Utrecht. Wanneer naar Transvaal?

29.7.1898 Noordwijk (adres tot 15 augustus: N. Barnhoorn, Noordwijk aan Zee). Nadere informatie, hoopt C.G. de Jonge in Utrecht te ontmoeten.

6.1.1899 Doornhoek wijk Ohrigstadrivier distr. Lydenburg, postkantoor Krugerspost. Op 14 Nov. School begonnen, op Doornhoek nu 23 leerlingen, kostleerlingen. Het is hier eten, drinken, werken en slapen, anders niets. Eenzaamheid.

9.3.1899 Doornhoek. Ik begrijp het begin van Uw brief niet – een bespotting? Goed op school, al zijn enkele ouders niet tevreden zijn met de klankmethode.

13.8.1902 Middelburg. N. Barnhoorn, Winnaarspoort Machadodorp. Dit niet publiceren, mijn familie hoeft niet te weten dat het slecht gaat met me.

24.8.1906 Kaalbooi p.k. Machadodorp. Woon 2 uur van Machadodorp, ontmoet P.J. Kloppers jr, hij sukkelt met gezondheid. Ben 4 weken geleden getrouwd.met C.E. Maré. Het leven bevalt me nu beter.

29.6.1906 Kaalbooi. Aanvraag voor subsidie CNO, 25 leerlingen. Op 10 minuten van CNO-school is een Gouvernmenstschool

8.9.1906 Kaalbooi. Stuur formulier voor CNO-subsidie, getekend door bestuursleden.

7.12.19076 Kaalbooi. Moeizaam aantal leerlingen, concurrentie Gouvernements school. Over ziekte van Kloppers.

22.12.1906 Kaalbaai. Krijg ik de 2 Pond van de afd. CNO te Zwolle ook als ik onderwijzer op de plaats Goede Hoop onderwijs geef?

22.7.1907 Goede Hoop pk Machadodorp. Na lange onderhandelingen is school De Goede Hoop door het Gouvernement overgenomen. Dank voor verleende subsidie. Op die te Belfast na zijn alle CNO-scholen in Lydenburg overgegaan. Met {P.J.}Kloppers [Jr] gaat het heel wat beter. Hij wordt hoofd van de Gouvt. school Machadodorp.

**Inv. nr 181 Brief van Ph. Van de Berge (Hagedischklip district Piet Retief), 1897**

3.1.1897 Houtkop. Ph. van de Berge aan Frank van Lennep. Toen ik op 5.7.1897 op Hagedischklip, postkantoor Derby, distr. Piet Retief aankwam, begon een moeilijke tijd. Vier maanden wachten op mijn koffers en ziekelijk, na school naar bed. 22 leerlingen, leermiddelen zo goed als niet aanwezig; mijn kamer een vervallen paardenstalletje en nat; maar was nooit ongelukkig. Nu alles goed, een nette woning en een flink schoolgebouw, 30 leerlingen, vertrouwen van de mensen, inspecteur tevreden, sept.1898 examen gedaan, eerdere poging mislukte omdat de kaffer die de stukken naar het postkantoor moest brengen, die zich toeëigende.

**Inv. nr 182 Brieven van G. Besselaar (Harrogate, Rotterdam, Kaapstad, Bloemfontein, Pretoria, Pietermaritzburg), 1903-1914**

26.2.1903 Pannal Ash College, Harrogate. G. Besselaar. Dank voor stukken, zijn aan Visscher gezonden.

8.8.1903 Rotterdam. In juni geslaagd voor London Matriculation examen, dus kan verder aan B.A. studeren. Visscher belooft voor een aanstelling in Zuid-Afrika.

29.1.1903 Harrogate. Originals of these testimonials can be showed for verifaction.

8.4.1903 Pannal Ash College, Harrogate. Vraagt gegevens over de reis naar Zuid-Afrika, medio dit jaar.

7.9.1903 Rotterdam. Hoop [F.K.] Van Lennep in Zeist te vinden, in Amsterdam zei men dat hij daar was.

8.9.1903 Rotterdam. Dankt Van Lennep voor voorschot van f 350. Ga zaterdag aan boord.

20.10.1903 Worcester C.C. Vraagt een formele aanstelling, toezenden aan mijn broer Principal of the Blind Institute en Secretaris van de Taalbond. Nog ong. 6 weken wachten op een permit. Corrigeerde examens voor de Taalbond.

22.12.1903 Kaapstad. Aanbod van [H.] Visscher, een aanstelling op een buitenschool, heb ik afgewezen, ‘Europeaan zijnde, die iets kent van de voorrechten eener beschaafde samenleving en veel voelende voor intellectueel verkeer en studie’. Ben nu aangesteld tot onderwijzer in het Hollandsch aan het Grey College te Bloemfontein en aan de Training school for Teachers. Heb intussen een paar maanden assistant aan de Boys’ High school te Worcester gewerkt.

16.1.1905 Grey College Bloemfontein. Lees *Chr. Schoolblad*. Ben Commissie zeer dankbaar, dat ik hier kon komen – ben bezig het voorschot af te betalen. Over onderwijsstelsel. Bloemfontein Engels. Sargeant persoonlijk ontmoet en heb twee maal een interview met hem gehad. Gunnis een heel ander man. [J.L.M.] Francken (een uitstekend mensch en onderwijzer) heeft voor het aanbod [benoeming tot inspecteur voor het Hollandsch] bedankt, het gaat nu tussen Piet Elfers en mij – hij is 22 jaar hier! Ik heb het hier goed. Dr. Brill is een waardig man.

20.4.1908 Stormachtige vergadering van de Ned. Vereniging

12.10.1908. Pretoria, Transv. Univ. College. Over de Ned, Vereniging te Pretoria over de Boeren. Over Botha en Smuts, allemaal hogere politiek, om goede maatjes met de Engelsen te zijn. Moedgevend is dat de predikanten voor het Hollands en de Hollanders is. Als korps Hollandse onderwijzers doen we het goed. Engelse inspecteurs erkennen het. Over Normaalscholen, mijn artikel in *Chr. Schoolblad*.

Woordelik afschrift van een Concept artikel voor het door de Ned. Vereniging te Pretoria uit te geven. Vlugschrift omtrent Emigratie van Nederlanders naar Transvaal, getekend G. Besselaar.

20.4.1908 Pretoria. Stormachtige vergadering Ned. Vereniging. Volkomen nederlaag van het bestuur: de tactloze prof. Muller die overal vijanden maakt, [ds. J.] Postma en lid [J.] van Bruggen verkapte Jingo’s aan de leiband van het karakterloze sujet Treslong van *Land en Volk* (lees: *Vloek*) faam; hatende al wat Holland - Afrikaans is. [etc.] Ben 3 maanden wnd. assistent Transv. Univ. College voor Hollands, Frans en Duits, Van Oostrum is mijn opvolger.

8.7.1908 Pretoria.

23.3.1909 Pretoria.

26.10.1908 Pretoria Briefkaart.

31.1.1910 Port Elizabeth. Briefpapier van Phoenix Hotel. [10 blz. over verschil van visie op ZA en rol Nederlands-Afrikaans, benadering van Afrikaners].

30.7.1911 Pietermaritzburg, Natal University College. Draagster van deze brief is Mej. Linde Schoon, dochter van ds. Schoon, die er zelf zich op beroemt een Hollander te zijn, al was hij 9 jaar oud, toen hij in Z.A. landde, dat hij sinds nooit meer verliet. Zij gaat een jaar Nederlands en opvoedkunde studeren in Amsterdam.

23.9.1914 Maritzburg, Natal. [P.C.] Schoonees is zoon van een Hollander. [C.J.] van Rijn: wat men van V.R. mag denken, practisch en deskundig onderwijsman is hij. Ben nu even vacantie aan de kust met vrouw, ontmoet er broer en zuster die bij Vredefort gaan werken. Over mijn verblijf in Europa. Meest Gent, ook Leipzig en Grenoble, goed voor mijn onderwijs hier.

**Inv. nr 183 Brieven van G. Besselsen (Bloemfontein), 1908-1909**

*Foto: Chr. school Bloemfontein, met kopie*

23.2.1908 Dank voor steun. We leven met de school in een tijd van overgang. Genl. Hertzog is baas. Concept Onderwijswet. Vraag J. Stam om slojdwerk te sturen.

27.7.1908 Bloemfontein. School over aan Gouvernement, dankzij voorzitter Ds. W. Postma goede afspraken over onze school die toch onder eigen bestuur gaat verder.

18.10.1908. De strijd: daarom een Taalbond gesticht. ‘Voordracht van prachtige Afrikaansche gedichten door de dichter onder de schuilnaam Totius In deze dichtbundel beschreef hij het leven en lijden in de concentratiekampen, tonende aan menigeen dat in het Afrikaansch nog wel andere dan enkel “grappige stories” geschreven kunnen worden’. Over voorzitter ds. W. Postma.

26.10.1908 Stuurt knipsel uit de *Volkstem*. Onderwijszaken. Kreeg brief van Sybrandi uit Zeist. [Bijvoegsel Krantenknipsel: de Vrije School van Van Rooijen nu onder het gouvernement].

9.11.1908 Bloemfontein. Stuurt twee knipsels uit de *Volkstem* over onderwijszaken. Over C. Sybrandi.

30.11.1908 Bloemfontein. Richting van Onze Taal, volgens ds. Postma.

7.12.1908 poststempel Bloemfontein. Post Card. Foto van School, [ man op veranda Besselsen?]

13.12.1908 Bloemfontein. Sybrandi ken ik van de Klokkenberg, hij zal het wel maken, maar in Transvaal, daar zijn betrekkingen nog – hier geen vacatures en geen scholen, want geen geld. Over Tamson. Kan Stam een kollektie slöjdmodellen sturen?

Ongedat. Reactie op discussie over de correspondent in *NRC* [zie brief 9.11.1908]. Gegevens over personeel van zijn school: 1. Mej. J. Malherbe; 2. mej. J. van Wijk, methoden en boekjes in onderwijs; 3. C.F. de Lange; 4. Mej. O.M. Bisset.

11.1.1909 Dank voor kist carton-benodigdheden. Volgens de dokter heeft mijn vrouw andere lucht hebben, daarom op Klipfontein geweest.

23.3.1909. School in overgang. Hertzog minister.

7.6.1909 Bloemfontein. Zaterdag 5 juni bracht president Steyn een bezoek aan de school. We toonden ons slojd en cartonwerk. Pretorius kwam kijken, wil in Bethlehem een weeshuis stichten.

28.6.1909 Bloemfontein. Post Card. Heden zoon geboren.

**Inv. nr 184 Brieven van H. Betist (Bremersdorp, Pretoria, Ragama), 1898-1902**

28.1.1898 Bremersdorp. School met 30 leerlingen, nog 10 afgewezen, geen geld voor assistent. Salaris eind van het vorige jaar van 200 tot 250 Pond gebracht. Gister uit het hotel naar het schoolhuis; zitkamer, slaapkamer, kombuis, betaal 3 pond per maand: huis is eigendom van een maatschappij. Warm hier, ziekten – koorts – en veel begrafenissen (drank bij volwassenen).

Ongedat. Heel tevreden in Bremersdorp.

Ongedat. [Blad 2 t/m 6 , eerste blad, vier kantjes, ontbreekt. Uitvoerig over Onderwijsbeleid van Mansvelt].

24.5.[1899] [Bremersdorp] [onvolledig]. Vooral over kwestie Bunu-Swaziland. Laatste alinea: Jammer dat de Boeren de natuurmenschen en zwartjes niet het evangelie vertellen.

30.8.1899 Bremersdorp. Had foto gestuurd, huis van de rechter, waar ik inwoon. Op de foto ”mijn persoon – Cloete, een Vrijstaatse boerenzoon en klerk op het postkntoor – Jan onzen buitenjongen. Op de andere foto de achter en zijkant van het huis. Uitvoerig over de dreigende verhouding met Engeland.

20.11.1899 Vrijheid. Op 10 okt. met het Bremerdorpse Commando en sinds alleen in ossewagen geleefd en zo nu en dan tenten. Lager of verscheiden grenzen van Swazieland. Op 13/11 van Oesoeto naar Helpmekaar, bij Ladysmith. In Vrijheid in hotel mej van Wijk uit Amsterdam ontmoet. Ladysmith is omsingeld, zal moeten overgeven.

26.12.1899 Pretoria. Briefpapier Transvaal Hotel. Mijn commando ligt op 15 min. Afstand van het reeds bekende Colenso en nam ook een goed aandeel in de slag bij die. Voor het Commissariaat in Pretoria aangesteld tot Commissaris, een zeer onaangenaam en lastig baantje. Op Elandslaagte bewoog ik juist weg van hen om proviand te halen. Wonderlijk rijk rust Gods zegen op onze wapenen. 6 dooden en 24 gewonden aan onze zijde bij Colenso en duizenden dood en gewond aan de zijde des vijands. De rapporten spreken van 5070. Ongelooflijk! Als hier niet de vinger Gods is, is deze nooit op aarde zichtbaar geweest. Kritisch op ambtenarij in Pretoria,

6.6.1902 Ragama, Ceylon. Wil geen onderdaan van het nieuwe Gouvernment van Zuid-Afriak worden en zal dus naar Nederland teruggaan. Zeker niet aanlokkelijk om op z’n veertigste jaar het onderwijzers laddertje weer van onder af aan te klimmen, Dus wat buiten het onderwijs. Kan ik bv in Nederl. Indie terecht, dan zou ik gaarne daarheen gaan.

27.10.1902 poststempel Marseille. Carte Postale. Zoeven hier aangekomen met de Rott, Lloyd. Ontving hier brief van Bremer met het U bekende voorstel. De Woensdag in Rotterdam te zijn, zal ik u spoedig spreken.

**Inv. nr 185 Brieven van de broers P.C. en W. Beukenkamp (Groningen), 1897**

10.7.1897 Genum. P.C. Beukenkamp. Kies voor Lijdenburg. Ik heb hoofdacte, kennis van orgelspel, en een beetje Engels. Kan pas in sept. vertrekken.

12.7.1897 Groningen. W. Beukenkamp. Reactie op vraag in Vrijheid. Kan orgel spelen, Engels? Ben lidmaat Herv. Kerk. Kies Piet Retief. Kan september vertrekken – dezelfde datum die mijn broer uit Reitsum opgaf.

27.8.1997 Surhuizum. P.C. Beukenkamp. Over de reis van beiden.

**Inv. nr 186 J.C. de Bie (Ridderkerk, Holkrans), 1898, 1903**

29.5.1898 Ridderkerk. J.C. de Bie, chr. onderwijzer, solliciteert.

12.7.1898 Ridderkerk. Kan 10 september vertrekken. Ben lidmaat NH Kerk, moet getuigenis sturen?

6.7.1903 Holkrans p.k. Waterval, distr. Utrecht, Natal. Al ruim twee maanden hier school gehouden, maak het uitstekend, gezondheid veel beter ook. Bevalt me thans veel beter onder de Boeren, dan ooit voor de oorlog. De ellende is verschrikkelijk groot, de verwoesting zoo volkomen. En wat me hier verbaast, mijnheer Emous, is dit, dat de Boeren nu nog niet genoeg hebben van de Engelsche Taal. Maar neen, dat woelt maal voort, als een kanker. … Thans is alles Engelsch. … . Moerdijk heeft het recht: het volk wil het Engelsch onderwijs.

Heb schooltje met 11 leerlingen, Steenkamp heeft ook geen onderdak voor meer.

**Inv. nr 187A Brieven van E. Bijlsma Fz. (Harderwijk, Woudsend, Bovenste Oog van Mooirivier), 1898-1899**

12.7.1898 Harderwijk. Afspraak met C.G. de Jonge in Utrecht gemaakt.

19.7.1898 Harderwijk. Vragenstaat gaat ingevuld hierbij en ik hoop bij Mr. W. Roëll in den Haag informatie te ontvangen.

5.8.1898. Harderwijk.

5.9.1898 Harderwijk. Zegt emigratie af. Vrouw er tegen. [Aantekening over : Informeeren bij Van Slooten, bij Ds. de Gaay Fortman, ds. van der Dussen].

18.10.1898 Harderwijk. Neem Zilverbank distr. Standerton, aan.

9.11.1898 Harderwijk. Financiën reis/voorschot.

21.11.1898 Woudsend. Bij mijn ouders.

25.11.1898 Woudsend. Financiële zaken.

1.12.1898 Utrecht. Briefkaart. De “Nederland’: alles komt goed. Vaarwel!

17.2.1899 Bovenste Oog van Mooirivier p.k. Klerkskraal distr. Potchefstroom. Goede reis, in Pretoria opgewacht door C.G. de Jonge. Vijf dagen en 6 nachten in hotel in Pretoria voor mijn gezin kostte f 168. 29ste van station Welverdiend opgehaald en naar in het Bovenste Oog van Mooirivier. School op 12.1. geopend, 30 leerlingen, kan wel 60 worden. Primitief huis, nieuwe gebouwd worden.

**Inv. nr. 187B Brieven van S. Bijlsma Bz. (Franeker, Eensgevonden pk. Vrijheid, Postmasburg), 1899, 1903-1907**

24.1.1899 Franeker. Oud-patroon G. Schutte [onderwijzer Amsterdam]schreef me, dat U mijn belangen behartigde bij het Dept. van Onderwijs te Pretoria. Heb passage per Castle lijn naar Durban, 28 dezer Southampton.

20.5.1903 Eensgevonden. Reisgenoot Scholtemeijer heeft u geschreven over de reis; ik verliet hem en ging 6 maart naar Transvaal, zonder permit, want aanstelling op een gouvernements school Schweizer Reineke; dan Vrijburg, daar bleek permit vragen te vragen. Etc., nu tijdelijk met een familie, kinderen lesgeven, in Bechuanaland.

15.6.1903 Eensgevonden, Vrijburg. Les aan kinderen van rebellen, wilde aansluiten bij CNO Pretoria, niet aanvaard.

23.7.1903 Eensgevonden pk. Vrijburg. Al 2x *Chr. Schoolblad* mogen ontvingen.

26.9.1903 Eensgevonden pk. Vrijburg. Krijg nu steun van CNO.

29.10.1903 Eensgevonden pk. Vrijburg. Er is werkgelegenheid voor werklieden in de Kaapkolonie. Brieven aan mij: S. Bijlsma – c/o J.J. Minnaar General Dealer, Vrijburg.

13.1.1904 Eensgevonden.

5.2.1904 Eensgevonden. In juli 1903 bestelde ik mijn familie een partijtje schoolboeken, nog steeds nog niet aangekomen.

15.3.1904 Eensgevonden. Betrekking in dit district Doornlaagte. Over te verwachten kist boeken en Homeopat. Apotheek.

16.4.1904 Kist boeken nog niet aangekomen. Ga naar Postmasburg.

1.6.1904 Postmasburg via Kimberley KK. Werk hier sinds 23 mei, kerkschool CNO.

2.9.1904 Postmasburg. Vrije CNO-school hier, 49 leerlingen, tussen 5 en 19 jaar.

29.12.1904 Postmasburg. Droogte, sprinkhanen, armoede.

23.3.1905 Postmasburg. Een paar regeltjes uit Griqualand West - een zware pluk, alleen met 57 leerlingen. Krijg geld van CNO. Boeken nu dus bij Breyer, en die mijn zager B. Damstra te Witmarsum u zond, aug.1903. Het zou me een genot en troost als ik de lectuur hier had. In de nieuwsbladen lees ik dat in de Vrijstaat een overeenkomst gesloten is tusschen regeering en CNO. Zoodat de vrije school daar mee op een eind is. Dit vind ik zeer jammer. Engelsch zal het dan toch maar winnen. De onderwijzers zijn er zelf ook in groot geworden.

22.6.1905 Postmasburg. Boeken zijn nog niet terecht.

20.7.1905 Postmasburg. Felicitatie met uw jubileum op 1 juli.

9.11.1905 Postmasburg. Dank voor hulp voor 6 maanden door CNBC – de financieele toestand is hier nog niet rooskleurig. Door de groote droogte moeten velen voortdurend trekken met hun vee, wat een groot verlies ook veroorzaakt onder schapen en lammeren (de oogst van onze boeren). En zoo verlieten ook eenige leerlingen gedwongen onze school. De boeken zij begin september in goede orde in mijn bezit gekomen. Inkomen van 100 Pond het jaar is slechts de helft nodig om een familie te onderhouden.

19.4.1906 Postmasburg. Dank voor steun van CNBC; armoede, al probeert de kerkgemeente is te doen. De boerderij is gunstiger nu dan een paar jaren geleden’.

29.8.1906 Postmasburg. Alles goed hier, school opgeklommen tot op 75 leerlingen, droogte opgevolgd door een enigszins gunstig jaar. Een oud-leerling is nu assistent – behoeven geen steun vragen, de bazaar leverde 75 Pond op.

27.6.1907 Postmasburg. Schoolcommissie: er is een groot financieel tekort, geen andere uitweg dan naar het gouvernement. Vele arme blanken trekken naar de diamantgraverijen die in de nabijheid worden geopend. De oudere klasleerlingen van 16-20 jaar konden niet langer op school gaan. Voor de buitenkinderen het logies te duur. Andere ouders durfden de kinderen niet zoo ver van huis sturen wegens de brutaliteiten van de Kaffers. Zoo ontstonden een paar buurtschooltjes. Een bazaar kan ik niet meer houden wegens de ontevredenheid bij sommige broeders, die een voorstel bij de Synode daarover indienden en deze zaak daar afgekeurd zagen en ik zelf geen twistappel alhier wensch op te werpen. Zijn er nog fondsen in Holland, waardoor wij kunnen geholpen worden voor 23 September a.s om de school voort te zetten?

**Inv. nr 188 Brieven van F. van Binnendijk (Culemborg. Hartebeestfontein), 1898**

10.1.1898 Culemborg. F. van Binnendijk, Chr. Onderwijzer, 31 jaar, gehuwd, twee kinderen, met orgel bekend, niet bekwaam; geen Engels, wel Frans. Meldt zich voor Transvaal.

23.4.1898 Poststempel Briefkaart, Culemborg. Kiest voor E, wijk Kliprivierlandsfontein.

x.5.1898 Culemborg. Regelingen en vragen.

Ongedat. Regelingen [Opmerking van Emous: Vertrekt 9 Juni].

30.11.1898 Hartebeestfontein Wijk Krokodilrivier District Pretoria.

**Inv. nr 189 Brief van K.F. Bode (Breda), 1901**

19.8.1901 Breda. Vraagt hulp bij verwerven van een betrekking. Ik was 10 jaren en 5 maanden onderwijzer in Transvaal, in district Middelburg, wijk Steenkoolspruit, en uitgezet door de Engelsen, Heb geen onderwijsacte, maar als onderwijzer toegelaten in Transvaal op grond van mijn acte als (eervol ontslagen) notaris in Nederland. Gehuwd, twee kinderen, vrouw in Nijmegen, zij verdient haar kost door de verzorging van meisjes op de kweekschool (en daarom kan ik niet in huis). Woon nu mijn zuster, ben 51, kan en wil werken.

**Inv.nr 190 Brieven van G.J. Boegman (Amritsar, Bombay. Wonderboom, Erasmusdorp), 1902 -1908 en van mevr. Boegman-Gartner (Jacobskamp bij Durban), 1902**

*Zie G.J. Schutte, ‘Onderwijzersin de Transvaalse oorlog’, Spectrum Zuid-Afrika februari 2024*

29.4.1902 Amritsar. G.J. Boegman. Fort Govend ghur, Amritsar, Penjab, India. Was in Bellary. Eind januari werd een soort census gehouden, met allerlei vragen, of we zweren voor het Gouvernement. Een 150-tal argeloozen namen dit aan, doch zij die gewoon waren verder te zien en tusschen door de regels te lezen wezen het van de hand Zij zachten er terecht meer achter. [met nog enkelen verzonden naar dit kamp in Amritsar; familie in Middelberg kamp].

9.6.1902 Kamp Jacobs via Durban, Natal, Mej. G.J. Boegman-Gartner. Vorige week een briefkaart van u ontvangen en een paar dagen later gaf ds. Russouw ons Mrs. Meester en mij elk 5 Pond. Heeft in april bericht van mijn man, gaat goed met hem, is verder gestuurd; hij wist niets over ds. Houtzagers. Vorige zondag het verblijvend bericht van vrede.

4.8.1902 Jacobscamp blok E I kamer 3 . Mej. G.J. Boegman.Dank voor f 3 . Brief gister van mijn man van begin Juli toen was hij nog in Amritsar. In Jacobskamp lijkt of ons hier nog langen tijd moet blijven.

5.11.1902 Jacobskamp. Mrs. G.J. Boegman. Man weet niet wanneer mag gaan. Leven zwaar hier, met vijf kinderen, oudste dochter 13.

9.12.1902 Bombay. Post Card. G.J. Boegman. Met nog 70 uit Amritsar teruggezonden, vandaag aan boord naar Zuid-Afrika. [H.] Lampen op 26-11 naar Engeland gestuurd.

16.1.1903 Wonderboom, Pretoria. G.J. Boegman. Durban, Umbilikamp, weer aan boord, naar Kaapstad, Simonstad, 29-12 in kamp, in open trein naar Irene, waar vrouw en kinderen. Van Visscher 5 Pond en school op de plaats van Booysen, Wonderboom.

18.3.1903 Wonderboom. Dan voor 20 Pond. Was hele maand februari ziek (koorts), school gesloten – en geen schoolgeld ontvangen.

8.12.1906 Erasmusdorp. Excuses, laatste jaren niet geschreven. Op Erasmusdorp, bij Bronkhorstspruit-station, mijn vierde plaats na de oorlog: na Wonderboom, Welgedacht (Lydenburg), Wildebeestfontein (vijf kwartier van Brugspruit), nu Erasmusdorp.

1.2.1907 Erasmusdorp. Problemen met leerlingen en geld, niet ontvangen subsidie.

23.2.1907 Erasmusdorp. School op vallen, persoonlijke schulden voor gezin.

18.5.1907 Erasmusdorp. Dank voor de 6 Pond steun ontvangen – het enige dit jaar ontvangen! Denk over Ned. Indië.

23.5.1908 Erasmusdorp. Bij alle schulden vraagt het Fonds tbv het Hollandsch Onderwijs in ZA om afbetaling van het voorschot – dat ik geheel vegeten was en ook al mijn papieren zijn verloren. Moest CNO in 1905 verlaten. Wat moet ik nu doen?

*Zie ook Inv. nr 90, 112*

**Inv. nr 191 Brieven van P. de Boer Kzn, Sneek (Waterkloof), 1897-1903**

4.10.1897 Sneek. P. de Boer KZn. Vraagt preciese datum vertrek van de boot.

5.10.1997 Sneek. Gehoord dat ik reis per ‘Guelph’. Over geld.

18.10.1907 Sneek. Kom vanmiddag in Amsterdam langs.

1.9.1898 Dept.v. Onderwijs Pretoria heeft een positie voor mij, als U dit toestaat.

Ongedat. Stuurt getuigschrift, ontvangen van Ds. [D.] Tom [Wzn. Geref. predikant Sneek].

**Inv. nr 192 Brieven van U. de Boer (Waterkloof, Middelkraal), 1903, 1921)**

31.8.1903 Waterkloof. U. de Boer. Dank voor voorschot voor mijn vrouw [om hier te komen]. Dank voor adres van Mej. van Wijk in Holland – iemand wil haar hebben voor hun kinderen, 100 Pond per jaar. Legde de wapens neer op 13 juni 1902 nabij Utrecht. Naar Merebank, waar gezin 15 maanden zat. Boekje van Conan Doyle is vol onwaarheden. Mijn kameraden waren J. Biemont, A. v Niekerk en inspecteur J.L.Moerdijk. J.B. behoorde tot de Vrijheid’ers, is één van degenen die op 6 Mei ’02 door de Kaffers vermoord zijn geworden. AvN, hoofd school Vrijheid, is gesneuveld. Moerdijk was langen tijd mijn maat, en met hem heb ik menig potje pap gegeten [verdedigt Moerdijk die naar overheidsschool ging, niet alle CNO-ers waren goed]

**Inv. nr 193 Brieven van W. de Boer (Cubaard), 1897-1898**

18.10.1897 Cubaard. Solliciteert. Heb twee jaar les Engelsch gehad en ben organist in de NH Kerk hier.

19.11.1897 Cubaard. Stuurt certificaten, dat van muziek komt nog. Mijn ouders wil dat ik met de Engels mail ga, korter en minder gevaarlijk, en niet voor 10/2, mijn verjaardag. Ik lees in Schoolblad dat Plantinga 19/2 gaat, en Mazijk ook, reisgenoten misschien?

7.12.1897 Cubaard. Over de reis, Mazijk in maart, dan dus met Plantinga? Hoeveel reisgeld moet ik hebben?

25.1.1898 Cubaard. Bezit geen hoofdacte of acte Engels maar goed genoeg en zal hard studeren.

10.2.1898 Cubaard. Hoe kan een reispas verkrijgen? De secretarie weet daar niets van.

15.2.1898 Cubaard. Zie hier de laatste brief, over twee dagen ben ik op reis. Dank voor uw bereidvaardigheid. Hierbij mijn portret.

**Inv. nr 194 Brief over Joh.s Boersma (Zetten), 1898**

4.8.1898 Zetten. E.J. Veenendaal. Confidentieel. Waarschuwing tegen Joh.s Boersma, hoofd van een school en lid van het hoofdbestuur Chr. Onderwijzersvereniging, waarschuwen vooral op ’t gebied van financiële zaken. ‘Dat is één der redenen geweest, waarom hij zich naar Zuid-Afrika vertrok’.

**Inv. nr 195 Brieven van S. Boersma (Trichinopoly, Potchefstroom), 1901-1903**

22.11.1901 s.s. ‘Armenian’. S. Boersma, P.O.W. no 2621. Sinds 3 dezer onder weg van Durban naar Bombay; onwetend waar [mijn vrouw] F. en kinderen zijn. Aan boord veel kennissen: Jan van Baalen. Morgen 2 jaar geleden dat ik het huis en gezin verliet

9.12.1901 Boerenkamp Trichinopoly. Sinds laatste dag van November hier. Er is vrede in de lucht. Onze behandeling is dus goed, in vergelijking met die in Z. Afrika, uitstekend. Kanttekening van O.[Boersma, broer] aan Ouders: brief z.sp.m terug, om door te sturen aan Emous met het oog op de steun. Mej. v. Breugel had F. in Sept. gesproken. Zij en de kinderen waren toen zeer wel. F. was goed te moede.

3.2.1902 Kampen. O. Boersma [broer] zendt twee brieven van mijn broeder. Heeft UEd. ook iets aangaande onze schoonzuster van ds. Rousseau vernomen? Wij hooren niets van haar (S. Boersma-Riethagen, Merebank)

17.12.1902 Potchefstroom. S. Boersma. In September vrijgelaten na meer dan 2½ jaar. Terug naar Zuid-Afrika, hoe weinig lust ik ook gevoel aan de gestelde voorwaarden. Dan 3den Oktober kwam ik na eene onaangename en afmattende reis alhier aan. Hoe treurig was alles! etc.

17.2.1903 Leeuwpoort p.o. Bankstation via Krugersdorp. S. Boersma aan Van Wijk [!!], N.Z. Voorburgwal 326, Amsterdam [het adres van Emous]. Ik zal trachten den Heer A.J. van der Walt eens te ontmoeten, doch vervoermiddelen zijn tegenwoordig erg schaarsch. Jacob van der Mark is klerk Ned.Bank Johannesburg, Van der Tak een private school te Boschhoek in deze wijk (Gatsrand) te Boekhorst is onderweg naar Holland. Treurig slot: werk op een gouvernementsschool ‘Dit zal mij misschien een berisping van U op den hals halen. Het zij zoo’- ben gestraft: er is geen huis en de school niet naar mijn zin.

**Inv. nr 196 Brieven van K. Bonsma (Bloemfontein, Steynsburg, Heidelberg), 1901-1913**

*Klaas Bonsma (Hallum, Friesland 4 januari 1871 – 13 mei 1958 Pretoria); aangekomen Pretoria 24 oktober 1899, onderwijzer aan de Oost-Eindschool, 1905 hoofd CNO-school Steynsburg, 1909 docent en later hoofd Normaal Kollege te Heidelberg Tvl*

*Pretoria*

5.11.1901 Noemt Janssen van Rijsse en [N.W.] Ligthelm.

26.7.1902 Verwerking oorlog; situatie onderwijs.

20.9.1902 Miss van Andel (Bloemfontein); kansen voor import/handel.

22.11.1902 Martial Law ingetrokken; permit-stelsel om mensen terug naar Transvaal te gaan.

17.1.1903 W. Klooster, Mennega, Klazinga, Ockeloen, mej. van Andel (Bloemfontein), van Broekhuizen. verwacht a.s. echtgenote.

?.5.1903 Over onderwijs Vrijstaat. Ribbens schoolhoofd, Ockeloen; mevrouw Boneschans, Janssen van Rijsse jr en sr (Remhoogte); Moerdijk en art. in de *Volkstem*; huwelijk van Bonsma gevierd in huis dr. Reinink; Luitingh.

24.9.1903 Alle scholen in Pretoria voor 14 dagen gesloten door Medical Officier of Health – mazelen. Over Eendracht- alias pastorieschool en oprichting Gymnasium o.l.v. dr. Reinink, en CNO. Nieuwgebouw Oost-Eindschool.

14.11.1903. Luitingh nog in huis.

28.1.1904 Verzoeningsvergadering in Geref. kerk (ds. M. Postma en kerkenraad erkennen schuld). Over prof. Muller.

?.4.1904 Op Paasmaandag een zoon geboren. Ned. Vereniging opgericht, Klooster in bestuur; dr. Lingbeek. Tegenstelling Afrikaners-Hollanders, ook in beroepingswerk Geref. kerk ds. M. Postma; Riemersma en school te Scheerpoort; dr. Brill.

10.10.1904 Over heroprichting Afd. Vereniging voor Onderwijzers en Onderwijzeressen; lezing Hoogenhout, hoofd Eendrachtschool over Nieuwe letterkunde, Vaandrager tegen uitbreiden CNO.

18.2.1905 Gevraagd hoofd van de school op Burgersdorp resp. Steynsburg te worden; vergadering Vereniging Onderwijzers en Onderwijzeressen. Ockeloen werkt op kantoor Isaac van Alphen.

18.3.1905 Luitingh, zwager in Potchefstroom; gesprek met J.W. Bell over salarissen oud-ambtenaren. Burgersdorp/Steynsburg praten met elkaar.

10.4.1905 [poststempel postkaart]. Heeft benoeming Steynsburg aangenomen. Over vergoeding oud-ambtenaren.

5.5.1905 Ds. H.S. Bosman en onderwijs.

*Steynsburg*

9.7.1905 ‘Onzen grooten trek’.

3.9.1905 School, Oprichting met ds. Snyman Debatvereniging opgericht; C.[A.C.A.] van Rooy, secr. schoolvereniging en kandidaat voor Wetgevende Raad; schrijft artt. voor *De Stem* te Burgersdorp; de school te Steynsburg.

?.11.1905 Van Rooy; strijd om school is anders dan in Holland – de staat is in Engeland en hier niet formeel tegen het Christendom. Vrij onderwijs – J. Kamp, ds. Snijman; Hennings is terug uit Nederland, tevreden met verblijf, zal praten over school in Holland en de wolhandel. Scholen hier zijn gefuseerd – goedkoper dan de onze. Steynsburg heeft vooral kerkhuizen [van boeren die buiten wonen].

17.2.1906 CNO. Mej. Snijman, onderwijzeres. Over kwaliteit kennis christ. geloof van de leerlingen; salaris H.H. van Rooyen te Bloemfontein. Ingesloten art. uit *De Unie* over De Vrije School.

9.4.1906 Debat in *Ons Land* rondom CNO-Vrije School.

14.10.1906 W. Hovy, zijn schoonvader Hennings; onderwijsgang hier; mej. Corn.van der Mark te Pretoria geslaagd voor examen derde klasse; personeel op zijn school, juffrouwen en huwelijk.

22.12.1906 Bloemfontein (vergadering). Logee van Böeseken en zijn vrouw juffr. De Cock, jaren collega in Pretoria. Mej. [C.A.] Postema (Girls High). Van Rooyen. Van Moerkerken; J.J. de Visser (Pretoria). Positie onderwijs.

9.2.1907 Sober inkomen van Rooyen; Coetzee benoemd tot onderwijzer te Burgersdorp, een neef van mevr. Postma. C.F. Hoogendijk uit Kaapstad, hier voor [de New](file:///C:\new) York Life Ass.Comp. Financiën.

10.6.1907 Bitter teleurgesteld over Stelsel Smuts en het capituleren van veel CNO-scholen.

25.1.1908 Inrichting en werking school – aanvraag steun Schoolfonds Amsterdam. Was in Pretoria.

27.4.1908 Kritisch t.o.v. oud-censor F. Postma en Van Brugge (alias Jan Dwars) die tegen Emous schreven. C. Alblas. Schrikwekkend droog hier.

22.6.1908 Te weinig schoolgeld wordt betaald door de heersende malaise. Onderwijzer Kruger. Dr Knothe. Waarschuwt onderwijzers niet naar Humpata te gaan: gemeente in de war door o.a. Hollander H. Smit.

19.9.1908 Parlement over onderwijs: Ch. van Rooij, minister De Waal; goede schoolmeester Kruger kan niet werken voor 72 Pond per jaar – svp. subsidie.

5.10.1908 Vraagt publicaties over chr. onderwijs t.b.v. komende discussie in parlement.

25.1.1909 Verhuisd. Morgen wordt school Geref. Gymnasium geopend, J. van der Walt BA docent. Hebben instrumenten nodig voor Physica. Vraagt steun van Schoolfonds. Henning had begroting onjuist, school bankroet en Henning persoonlijk ook. Notitie van Ds. Snyman: svp steun.

8.2.1909 Was gast van dr. W.J. Viljoen in Stellenbosch. Op Victoria College: Lodewijkxs wil Belg Vuylsteke (RK) benoemd krijgen, bestuur tegen. Regen gevallen.

21.2.1909 Dank voor instrumenten – op tweede vel: PS van K. Bonsma, dank voor natuurkunde instrumenten [achterzijde: 16.5.1909 Elandsfontein, ? aan K. Bonsma [onvolledig]; achterzijde.

10.7.11909 [poststempel Amsterdam]. Stormen hier wat gestild. Naar Transvaal voor vakantie.

24.5.1909 Tegenzin CNO ook onder gereformeerden in Steynsburg, zij denken dat ds. Snyman alleen om mij de Vrije School steunt. Moeiten op schoolbestuur, te laag salaris. Mevr. Bonsma naar Nederland gestuurd, op lening van 45 Pond. Of elders werk of terug naar Nederland – heb dit mijn vrouw niet verteld ivm. geboorte baby [Jan C. Bonsma, later de veterinair die de Bonsmaras teelde].

Ongedat. [*1909*] [*Onvolledig*]. Hendrik van der Walt aan K. Bonsma. Over noodzaak van CNO.

*Heidelberg Tvl*

14.8.1909 Verhuisd en nieuwe werkkring, sinds 28.7 op Normaal Kollege, Heidelberg, hoofd Dönges. Vraagt lening voor terugreis van vrouw en kinderen.

4.10.1909 Stuurt schuldbekentenis ad 30 Pond, nov. 1909.

5.2.1910 Normaal Kollege Heidelberg. Vrouw en kinderen uit de Kaap aangehaald en hier (op mijn verjaardag) 5 januari hier aangekomen. Ontving 10 Pond van Longmans, Green en Co voor bewerking van Jan Smees (met dr. W. Viljoen). Over school en eigen onderwijs.

13.2.1910 Mevr. E.G. Bonsma-Luitingh aan H.J. Emous. Over haar terugreis en kinderen.

4.7.1910 [Postkaart].

16.5.1910 Over school en schoolwerk op dit Kollege. Kennismaking met Ds. Van Belkum (Herv. Gemeente), ds. Louw (Verenigde Kerk), ds. Postma. Dr. W.P. de Villiers is benoemd tot directeur onderwijs, Vrijstaat.

17.12.1910 D. Postma, Burgersdorp aan K. Bonsma te Heidelberg: bekendmaking [in Afrikaans] de Christelike School op Burgersdorp bestaat nog, verlede jaar April 23 kinders en onderwyser mnr G.F. Nienaber. Benoem is mej. Aucamp en G.L Kruger hoof, 58 leerlinge. (over zwakke gezondheid van zijn schoonvader; kritisch op Unie en premier Botha).

22.1.1911 Vanmorgen derde zoon geboren; zend svp het niet-private deel van meegezonden brief [=17.12.1910 Postma] aan dr. M. Bovendien.

17.2.1913 In vakantie thuis door ziekte, op een week Potchefstroom na; zwager Luitingh daar mist zijn vrouw (overleden), dochters doen de huishouding; schoonvader Luitingh is september vorig jaar in Monnikendam overleden. Volgens Direkteur van Onderwys 400 onderwijzers tekort. Ontmoette te Potchefstroom Muntstra, leerling op de (vrije) Voorbereidende school op de Theol. School; sprak er ds. S.O. Los over Christ. Normaalschool. Over politiek, genl. Hertzog. Over gewenste Hollandse kaart van Zuid-Afrika en geschiedenis. Examenuitslagen en Taalbond.

Onged.[1912 of 1913] Overzicht van Programma en examinering op Normaal Kollege Heidelberg.

**Inv. nr 197 Brief van A. Bosman (Rustenburg), 1908**

11.1.1908 Beschrijving Waterkloof (een plaats van president Kruger, nu familie) nabij Rustenburg en omgeving.

**Inv.nr. 198 Brieven van A.K. Bot (Pretoria), 1927, 1928**

*Arie Klaas Bot (Rotterdam 11.1.1881 -11.6.1972 Pretoria); 1905 onderwijzer, 1918- 1936 Oost-Eindschool, Normaal Kollege Pretoria 1936-1940, adviseur Direkteur van Onderwys, bestuurslid Transvaalse Onderwysersvereniging. Dr. Hon. 1957 Potchefstroom*

4.5.1927 Pretoria bedankt Schoolfonds voor schenking onderwijsboeken en kaarten.

3.6.1928 Pretoria. Felicitatie Emous met 80ste verjaardag, in *Zuid-Afrika* aangekondigd; dank voor steun aan Oost-Eindschool, een Nederlandse school die steeds meer Afrikaans wordt – geeft een lijstje leerlingen dat dit toont.

**Inv. nr 198B Brief van C.R. Frowein (Middelkraal), 1921**

23.4.1921 Middelkraal pk. Marikano. Reis van Rotterdam, Tilbury-London-Tilbury-Capetown was zeer voorspoedig, 23½ dagen, op 5 april op Dept.v.O, hoofd Middelkraal, district Rustenburg. Dank voor Vereniging, C.R. Frowein.

**Inv. nr 199 Breif van J.H. Botha (Jeppestown), 1908**

18.7.1908 Jeppestown. J.H. (of H.?) Botha, aan de Heer Van der Velde. Gelukwens aan Van de Velde met uitkomen van zijn familie; hij is met algemene stemmen door schoolbestuur benoemd tot eerste assistent aan de school, plan studie Frans.

**Inv.nr 199A Brief van H.J. Botha (Pretoria), 1903**

11.7.1903 Pretoria. Over inrichtingen voor weeskinderen.

**Inv.nr 200 Brief van L.E. Brandt (Pietersburg), 1905**

*Ds. L.E. Brandt (Zoetermeer 21.10.1873-23.6.1939 Johannesburg), getrouwd met Johanna Brandt-van Warmelo, 1904 predikant NHK Waterberg, Johannesburg 1908*

15.2.1905 Pietersburg CNO-school in Waterberg, nodig voor arme Afrikaner kinderen. Vindt situatie CNO-Pretoria anders dan die in Waterberg en Zoutpansberg.

**Inv. nr 201 Brieven van Mevr. B. van Breugel (Kampen, Pretoria, Kampen, Nigel), 1898-1909**

*Zie ook Inv. nr 61.*

9.7.1898 Kampen. Mej. B. van Breugel, onderwijzeres a/d Chr. School, Nieuweweg, Kampen, vraagt informatie over onderwijs Transvaal.

19.7.1898 Kampen. Vraagt over informatie bijeenkomst voor onderwijzers in Transvaal.

28.7.1898 Kampen. Vraag over reis-mogelijkheid.

19.8.1898 Kampen. Passage gevraagd bij De Vries en Co op de ‘Creek’, 15 oktober uit Southampton.

20.10.1898 op zee.

13.11.1898 Pretoria. Tweede helft van de reis; 11 november bij de Superintendent van Onderwijs, werk aan Staatsmeisjesschool, dan Staatsmodelschool.

5.2.1899 Pretoria, box 241. Werkt op Modelschool, hoofd F.W. Wagner, asistente bij M. Vaandrager.

17.4.1899 Pretoria. Was op onderwijscongres Germiston; Verenigde Kerk tegen C.G. de Jonge. Voorgesteld tot benoeming op Modelschool, een buitenkansje.

11.9.1899 Pretoria. Werk met opgewektheid. Discussie over De Jonge, ds. H.S. Bosman en onderwijsbeleid.

26.12.1899 Pretoria. Was 7 weken met ambulance op het veld; rheumatiek opgedaan, bijna weer gezond. Veel scholen liggen stil, onderwijzers op commando. Groeten van mej. Sybrandy en Visser, in Lichtenburg ontmoet.

5.2.1902 Kampen. Opbrengst lezing f 214, 38 voor vrouwen en kinderen in kampen; verzoek boekhandelaar J.H. Kok adressen leden ANC [=CNBC] sturen om een afdeling op te richten. (aantekening: gedaan verzoek).

13.2.1902 Dokkum f 55, 79, opbrengst Transvaalavond in Dokkum.

22.2.1902 Kampen. Reactie op artikel van [F.] Rompel en schrijvens van anderen over het kamp in Durban; ik was maar vier weken in Durban, en niet in de tronk. Uitgenodigd door G. Schutte voor een Transvaalavond in Amsterdam.

23.2.1902 Kampen. Schrijver van bewuste stuk was Jurrijens, verloopen student, ex-conducteur ZASM; stuk was niet anders dan een persoonlijke wraakneming. Mijn levenswijze bij de ambulance zal ik niet verdedigen, inlichtingen erover vragen bij mevr. Ameshoff, M. Straub, dr. Mulder. En voor Pretoria bij [W.] Klooster en de dames De Cock. Sluit mijn pas in: Pass (Travelling) Commandant’s Office Durban 7.11.1901 Durban to London via Capetown by sea [aanwezig].

7.6.1909 Nigel. Vraagt publicatie van bijgaande antwoordbrief in *Chr. Schoolblad*. Over C. Alblas.

7.6.1909 Nigal. Protest tegen *Chr. Schoolblad* no 20 van 14 mei 1909, tegen een citaat, dat mijn schrijven is, maar niet aan u gericht was en ook niet voor publicatie bedoeld was

25.7.1909 Nigel. Reactie op schrijven van Emous van 2.7.1909, inhoud; schrijven redactie: Van B. wordt niet opgenomen: ‘k Zal de zaak hierbij laten, doch geef u de stellige verzekering, dat zo ik in Uw blad onjuiste voorstellingen vind, zal in ‘t vervolg niet meer bij u om gastvrijheid zal aankloppen doch in plaatselijke bladen’.

**Inv.nr 202 Brieven van S. Broos (Numansdorp, Springs), 1897-1898**

18.10.1897 Numansdorp. Stuurt ontslagbrieven en getuigschriften [niet aanwezig] voor betrekking in Zuid-Afrika. Vragen over procedure.

8.11.1897 Numansdorp. Heeft bericht van Dept. Onderwijs Pretoria, benoemd te Van Dijksspruit. Zoekt voorschot voor reis van vrouw en kinderen.

19.11.1897 Numansdorp. Over het voorschot, voorwaarde om naar Zuid-Afrika te kunnen gaan.

2.12.1897 Numansdorp. Beslissing is genomen, datum vertrek afhankelijk van datum ontslag hier.

23.12.1897 Numansdorp. Voorbereiding voor reis naar Transvaal.

8.5.1898 Springs. Teleurstellend begin: Dept. Onderwys vertelde, dat Van Dijksput geen onderwijzer nodig had, Dijksterhuis zou zelf onderwijzen; Tweefontein werd aangenomen maar men wilde een ander en dankzij M.E. de Wildt (NZASM) en ds. Goddefroy [bij wie hij logeerde] Springs geregeld. Contact met zus en zwager op Waterval; echtpaar Slothouwer.

**Inv.nr 203 Brieven van J. van Bruggen (Johannesburg), 1902-1903**

*Jan van Bruggen (Slochteren), hoofd school Groede (Zeeland, 1891 naar Zuid-Afrika, 1892 Johannesburg, hoofd in 1898 en school Gouvernementsschool; vader van Jochem en J.R.L. van Bruggen; bestuurslid Vereniging van Onderwijzers en Onderwijzeressen in Zuid-Afrika.*

1.8.1902 Schrijver onbekend [op briefpapier Hoogstraten Bros. Johannesburg] , brief ter introductie van J. van Bruggen, hoofd Gouvernementsschool voor de oorlog.

16.3.1903 Johannesburg. J. van Bruggen klaagt over steun aan zijn vrouw. Is 1.1.1903 weer naar Zuid-Afrika gegaan. Over ervaringen en beoordelingen. Zoon onderwijst te Blauwbank, zal dochters Reina Pieternella (1.6.1883) en Pieternella Hendrikana (27.12.1885) laten uitkomen als onderwijzeressen.

13.4.1903 Johannesburg. Ontevreden: geen steun uit Pretoria. Ben zelf begonnen als onderwijzer voor arme Afrikaners in Braamfontein, nu al 60 leerlingen. Ruimte gekregen van Geref, Kerk (ds. M. Postma), gratis, schoolbestuursleden uit de drie kerken.

22 sept.1902 gestempeld Pretoria. Lege enveloppe, met annotitie Beantw.17 Oct.02

**Inv. nr 204 Brieven van J. de Bruijn (Lissabon, Pretoria, Rietvlei, Witfontein), 1902, 1907**

*J. de Bruijn (uit Renswoude) is in 1890 door het Fonds tbv het Hollands Onderwijs in Zuid-Afrika naar Transvaal gezonden. In 1896 onderwijzer aan de Staatsmodelschool te Pretoria*

19.7.1902 Lissabon. Postkaart. Aan boord van de Bavaria, vertrekt van hier naar Kaapstad.

14.9.1903 [= 1902] Krugersd[orp] Postkaart. Victoria Road, Cape Town.

25.8.1902 Pretoria. Aan F.K van Lennep. Herinnering aan reis, 12 jaar geleden; verblijf in Portugal; in Kaapstad acht dagen in een kamp. Vijf dagen trein, de blokhuizen etc. onderweg, geldwisseling probleem. P.S. Aan Emous laten lezen.

4.4.1902 Rietvlei. Na aankomst in Pretoria werkzaam bij Ned. Bijstandsfonds. Op vroegere school op Bronkhorstspruit – geen toestemming, dan zoeken. Tenslotte CNO-school op Rietvlei pk. Krugersdorp.

27.4.1907 Witfontein (na Rietvlei en Doornfontein, met salaris van slechts 100 Pond) . Problemen in en rondom CNO-scholen.

29.4.1907 Witfontein. Aanvulling op vorige brief: extra subsidie CNO ontvangen.

**Inv. nr 205 Brieven van P.B. de Bruijn (Rotterdam, Leeuwbosch), 1898**

14.3.1898 Rotterdam. Welk inhoud moet het getuigschrift hebben?

7.5.1898 Rotterdam. Stuurt getuigschrift, wie moet tekenen?

1.11.1898 Leeuwbosch, 1 uur van de Vaalrivier, op de grens OVS. Over de uitreis, naar Kaapstad. Nu op een school met 19 leerlingen,

**Inv. nr. 206 Brieven van H. Brummelkamp (Oudshoorn, Rooikrans, Marullaboom, Nauwpoort). 1898-1905**

Zie G.J. Schutte*, ‘*Van Hilversum naar Rooikrans en verder. Hermanus Brummelkamp’*.,Tussen Vecht en Eem* *2024*

2.4.1898 Oudshoorn. Blijft bij plan, eerst hoofdacte halen.

11.4.1898 Hilversum, v.d. Lindenlaan 4. Kan augustus vertrekken, naar Naauwpoort, desnoods Nijlstroom.

11.6.1898 Oudshoorn. Vertrekt 6 augustus per Guelp, Union Line. (Aant. 13.6.1898 H.J. Emous aan De Vries en Co. over passage, en 14.6.1898 bevestiging van De Vries en Co.).

16.9.1898 Rooikrans. Verzoeke mijn adres in Schoolblad af te drukken: thv I. J. Breytenbach, Krokodillenrivier, pk. Modderspruit, distr. Lijdenburg – dus te midden van Hollandsche collega’s: Kastein, van Dijl, Op ’t Hof, Zuidervaart.

31.8.1902 Marullaboom, Secucunischland, Lijdenburg. D.m.v. Uw blad wil ik aan Holland mededeelen, dat ik nog leef. Gewond, last van een been. Kritiek op Oom Paul en bijna al de hooge ambtenaren die in Europa zaten in de oorlog. [deze alinea door Emous, tbv. publicatie verzacht] .

26.6.1905 Nauwpoort, p.k. Boschfontein, Lijdenburg. Gouvernementsschool, ongeveer 50 leerlingen; schoolbibliotheek alleen Engelse boeken. Verzoekt boeken die de NZAV verspreidt. Collega CNO-scholen kreeg van Dept. boeken. Het uitschot.

*Zie ook Inv. nr. 14 J. Op ’t Hof 14.2.1902 en Inv. nr. 211 A. van Dam*

**Inv. nr 207 Brieven van A.W. Buijtendorp (Roodehoek, district Bethlehem), 1904, 1905**

*Zie ook Inv. nr 230 G.A.C.D. de Haas*

26.7.1904 Roodehoek. Tweede CNO-school te Roodehoek geopend 11.7.1904, oprichter J.I. de Jager.

12.11.1904; 20.1.1905; 1.6.1905

**Inv. nr 208 Brieven van P. van der Brug (Pretoria), 1901**

*Petrus van de Brug (Utrecht 31.3.1856-22.3.1936 Pretoria, zie SABW V, 839), musicus, muziekhandel, organist. Aangekomen 1884*

28.1.1901 Pretoria. Postkaart. Dank voor ontvangen geld.

Inv. nr 209 onbekend (Pretoria)

11.1.1903 Pretoria. Op onze boot ook Wolmarans, Wessels, Schalk Burger, De Villiers, Mevr. De Wit Hamer, Delfos, Van Alphen. In Pretoria aangekomen per trein, verwelkomd door De Wagenaer en Emma. Dr. Reinink. Mevr. Olland. Mevr. Junius. Marianne Vaandrager. Juffr. De Kock [de Cock?] [vrouwelijke schrijver?].

Enveloppe gestempeld Pretoria 12.1.03.

**Inv. nr 210 Brief van J.H. Coetzee (Ermelo Tvl), 1905**

13.11.1905 Ermelo. Jan Hendrik Coetzee.

**Inv. nr 211 Brieven van A. van Dam (Alphen a/d Rijn, Tijgerpoort, Oud-Beierland), 1898-1902**

8.2.1898 Alphen a/d Rijn. Formulier ingevuld, wil naar Transvaal. Maar Scholtens vertrekt van hier 1.6.1898 en ook mijnheer Brummelkamp doet pogingen die tijd ongeveer te gaan, heb dus geen haast.

16.3.1898 Alphen a/d Rijn. Vanmorgen hebben Brummelkamp en ik oproep voor de Commissie ontvangen.

25.3.1898 Alphen a/d Rijn. Benoeming op plaats Tijgerpoort, Witwatersrand, district Pretoria.

1.8.1898. Alphen a/d Rijn. Nadere info nodig.

7.9.1898 a.b. RMS ‘Gaika’, Atlantische Oceaan.

20.2.1899 Oud Beierland. M. Vink, verloofde van A. van Dam. Nieuws over zijn school. Hoopt in mei te gaan.

18.5.1899 Tijgerpoort. Gevoelens van de Boeren nu. Kritiek op ds. H.S. Bosman. Mijn meisje wil komen ondanks omstandigheden, ik houd dat af.

16.1.1900. Wachtlager Kaalfontein. Ben nu secretaris van veldcornet van de Wijk WWRand. Over positie van dit commando. Over verhouding Hollanders/Boeren.

29.10.1902 Oud-Beierland. Heb benoeming tot Hoofd van Keucheniusschool hier aanvaard

29.10.1902 Oud-Beierland. Benoemd tot onderwijzer op Keucheniusschool hier. (Beantw. 30.10.1902)

**Inv. nr 212. Brieven van W. Dekkers (Bodegraven, Kaalfontein), 1898**

16.8.1898 Bodegraven. Verklaring opleiding en aanbeveling van J. van Andel Jz., Hoofd Chr. School Bodegraven en vijf collegae, voor Willem Dekkers.

26.9.1898 Bodegraven. W. Dekkers voor dank en steun.

31.10.1898 Bodegraven. Vader G.J. Dekkers te Bodegraven schrijft over zijn zoon Wim Dekkers, onderwijzer, naar Transvaal.

8.10 [=11].1898 Kaalfontein. Op 29 oktober aangekomen in Pretoria, reisde met Barnhoorn. 29 oktober met de trein naar station Elandsrivier, waar Prinsloo me ophaalde naar Kaalfontein.

28.11.1898 Bodegraven. Vader G.J. Dekkers geeft ervaringen van zijn zoon door aan Emous.

29.12.1898 Kaalfontein, wijk Bronkhorstspruit. Vraagt opsturen attestatie, anders geen salaris [W. Dekkers was eind 1899 in gouvernementsdienst].

[Op 2.2.1903 heropende W. Dekkers de CNO-school op Leeuwfontein, pk. Hatherley].

**Inv. nr. 213 –**

**Inv. nr 214 Brieven van P.J. Derwig en M.G. Derwig-Honings (Utrecht) 1899, 1902**

23.2.1899 Utrecht. P.J. Derwig bevestigt zijn sollicitatie.

5.3.1899 P.J. Derwig zal datum van vertrek met De Vries & Co afspreken.

20.3.1899 P.J. Derwig: wij vertrekken 3 juni. Vraagt getuigschriften terug.

20.11.1902 P.J Derwig en M.G. Derwig-Honings beiden werkzaam in het erkende onderwijs. Hij in oktober 1899 op commando, zij zette het onderwijs en catechisaties voort, totdat de Engelsen haar in kamp Heidelberg zetten. Na de oorlog ging zij naar Nederland, daar haar vierde kind geboren; problemen met haar moeder en geldtekort. Vraagt steun.

*Zie ook Inv. nr 97, 104*

**Inv. nr 215 ---**

**Inv. nr 216 Brief van A. Dijkers (’s-Gravenhage), 1898**

15.2.1898 ’s-Gravenhage. A. Dijkers (34 jaren oud), opgeleid op De Klokkenberg, Nijmegen, laatste drie jaren Chr. school Den Haag (hoofd J. Smelik), gehuwd, kind van 11 maanden, Geref., solliciteert

**Inv. nr 217 Brieven van J. Endendijk (Hoevelaken, Irene), 1898, 1899**

24.1.1898 Hoevelaken. Dank voor contact met dr. F.V. Engelenburg. Als een baan/plan hier niet lukt, dan naar Zuid-Afrika.

14.3.1898 Hoevelaken. Gaat per Castle Line, vragen over financiën.

Ongedateerd, pk. Irene, distr. Pretoria. Heeft school bij Opperman, 15 leerlingen, acceptabel salaris. De aard van ’t volk en hun beginselen vallen tegen. Leven niet naar Gods Woord, etc.

Ongedateerd pk. Irene, distr. Pretoria. Opgave nieuwe leden van “Vereenvoudiging’ [van de spelling van het Nederlands]: P. v. d. Burg, muziekhandelaar, Pretoria; Jan Lub, hoofd school Maraisburg; H. Boneschans , hoofd Pretoria; R.N.J. Opperman, ambtenaar Pretoria; W. Klooster, hoofd school Pretoria; H.H. van Rooijen, hoofd school pk. Eberhard via Pretoria.

[eind 1900 als onderwijzer in dienst Gouvernement]

**Inv. nr 218 ---**

**Inv. nr 219 Brieven van J. Fafié (Schoonhoven), 1897-1899**

3.12.1897 Vraagt informatie over voorwaarden voor onderwijzer in Transvaal (beantw. 6.12.1987).

21.2.1898 Dankt voor inlichtingen, denkt in juni te vertrekken.

21.2.1898 Briefkaart. Vraagt nadere informatie behalve reeds gezonden informatie, heeft andere berichten over het departement en wil zekerheid.

18.1.1899 Schrijft dezer dagen aan Superintendent van Onderwijs, waarom hij niet kom. Begrijpt de zaak niet.

**Inv. nr 220 Brieven van J.J. Floor (Waterval-Boven, Johannesburg, Wons), 1897-1902**

29.5.1897 Waterval-Boven. Sinds twee dagen hier, onderwijzer, assistente mej. Hollenbach (paar weken ziek), was ervoor in Johannesburg.

30.7.1897 Johannesburg. Week vakantie, bij broer. Tevreden over school op Waterval-Boven, als invaller voor zieke Stephan (zenuwziek). Ontevreden over Departement, slechte betaling, maar *In den Volksraad is ’t zelfs verkondigd, dat die vervloekte Hollanders zich niet eens tevreden stellen met mieliepap. .*

9.10.1897 Waterval-boven. Stephan (wel onder behandeling) weer op Waterval-Boven. Toekomst met Mansvelt besproken.

31.10.1897 Johannesburg. Stephan 25/10 weer aan het werk, ik op Duitse school in Johannesburg, om Hollands en Engels te onderwijzen, in nieuw gebouw,vergelijkbaar met de Groen van Prinstererschool in Den Haag.

6.3.1898 Johannesburg. Benoemd tot hoofd van de Bultschool, assistente mej. Wiegand uit Haarlem; onaangename ervaringen op de Duitse school, nieuwe hoofd ervan, Müller, geheel verengelst.

27.11.1898 Johannesburg. Schuitema uit Stadsmusselkanaal is benoemd, graag informatie over hem.

22.1.1899 Johannesburg. Over Schuitema, kritiek op reactie handeling bestuur - Emous niet bevoegd tot oordelen op situatie hier. Over Koning, op eigen kosten hier gekomen, en Dept. laat hem zeven weken wachten. [P.J.] Kloppers komt, benoemd te Krugersdorp. ‘Een gezin [als van Kloppers], dat aan een deftig leven gewend is, kan hier van 40 Pond in de maand niet deftig leven … Van de Keizersgracht naar Krugersdorp!!’

25.6.1899 Johannesburg. Vraag om abonnement *Chr. Schoolblad*, vroeger gekregen van Joh. Boersma. Heeft geld van school voor pedagogische tijdschriften, lees reeds *Schoolblad* van De Raaf, de *Vrije School* en ’t *Nieuw Tijdschrift* van Geluk en De Raaf. Vraag andere titels, liefst Engels, Duits, Frans. Stuur ditmaal geen 5 Pond afbetaling. Kloppers en Rakers ontmoet, Rakers heeft het zwaar. Onderwijsconferentie volgende week – praat over examens

7.2.1900 Johannesburg. Rust in Johannesburg, geweerschoten alleen op oproerige Kaffers. Was veertien dagen bij ambulance bij Ladysmith, waar De Wit, Van Bruggen, Scholtens, Thomassen, Hoogendijk dienen. Korting op salaris door oorlog. Brummelkamp is bij Spionkop licht gewond, een kogel is door zijn wijsvinger heen gegaan. Over verzekeringen en hulp. Overlijden van E. Mennega in de week voor Kerst.

20.10.1902 Wons bij Bolsward. Ben niet benoemd op S.A. College te Kaapstad, maar R.D. Nauta, leraar HBS te Heerenveen. Sinds 1 oktober hier als vervanger van mijn zieke vader.

**Inv. nr 221 Brieven van J. Fris (Rotterdam, Pretoria), 1898, 1902**

13.9.1898 Rotterdam. Heeft passage-biljet ontvangen, maar vrachtbiljetten en getuigschrift nog niet.

15.10.1898 Pretoria, Central Hotel. Gisteren in Pretoria aangekomen, Dept. zegt: bestemming Loopspruit. Onderwijzer Jaarsveld zal mij ophalen. C.G. de Jonge vraagt naar mijn getuigschriften, svp opsturen.

23.4.1902 Rotterdam. Stuurt portret, gemaakt nadat uit Transvaal verbannen. Gisteren brief van mij onbekende heer Rumpff, hij schreef: ik ben al enige maanden terug in Nederland, pas nu Uw adres gekregen, om groeten te sturen van de familie waar U laatst schoolhield en die ik in juli 1900 in kamp Irene leerde kennen, waarin ik was gestopt om malaria, en daar in gesprek kwam met Oom Rooi Martinus en twee zoons. In augustus kwam ook tante Annie.

**Inv. nr 222 Brieven van C.F.B. Gangel en G.M. Gangel-Scheepmaker (Urk, Elburg, Buurmansdrift, Kamp Mafeking, Driefontein), 1897-1906**

26.8.1897 Urk. Schoonvader overleden, passage op ‘Scot’ afgezegd, zal nu 9.10.1897 op Norman. Kent geen woord Engels.

27.8.1897 Urk. Zal 9 oktober vertrekken.

16.9.1897 Urk. Inzake [J.] Hoogeveen, was 14 jaar onderwijzer op Urk, soms hoofdpijn, bekend als heel vlug en bepaald sterk. Mijn bestemming waarschijnlijk Kaalkop. Adres na 30.9.1897 Elburg, waar mijn vrouw gaat wonen.

16.9.1897 Urk. D. van Wijngaarden van Rees aan Hooggeachte Collega [Emous]: positief oordeel over de gezondheid van Hoogeveen. In de zeven jaren dat ik hier ben nooit ongesteld.

27.9.1997 Urk. Adres; Beekstraat, Elburg. Vragen over getuigschriften en adressen in Zuid-Afrika; is er gezelschap voor mijn vrouw onderweg?

12.11.1897 Buurmansdrift. Was 26/10 in Kaapstad. [Consul] De Waal hielp telegram te sturen naar plaats van bestemming, 29.10 in Mafeking, dag erop naar Otto’shoop, ontmoette er Van Wouw, die bewerkte dat Gangel hier bleef en niet naar Damesburg ging, en Hoogeveen hoogstwaarschijnlijk naar Damesburg. Geeft als adres: Buurmansdrift, wijk Malepo distr Mariko pk. Otteshoop

Ongedat. [?.6.1897 Elburg] Brief van G.M. Gangel-Scheepmaker: ik ontving ineens brieven van Gangel, van 1 maart en 1 april, de tweede bestemd aan broer Gangel, f 800 lenen (maar de broer heeft geen geld). Wil haar reis regelen

23.2.1898 Elburg. Breif van G.M. Gangel-Scheepmaker: ik kom naar Amsterdam, om met U passage bij De Vries en Co bespreken. Opgave leeftijd kinderen

4.3.1898 Elburg. Brief van G.M. Gangel-Scheepmaker: Ontving brief van Gangel met 50 Pond – kan ik daarvan eind mei naar Zuid-Afrika reizen? Hij schreef dat in gezinnen nooit een christelijk gesprek plaatsvond. Aannemen van een kwekeling op zijn school door Dept. geweigerd – betekent 130 pond p.j. minder inkomsten.

10.3.1898 Elburg. Brief van M.G. Gangel-Scheepmaker. Brief ontvangen met 30 Pond. Hij schreef dat er vergadering was en dat Benade school gaat vergroten.

3.6.1898 Rietvlei pk. Otto’shoop, distr. Marico. Allerlei moeiten en ervaringen. Hoop op spoedige komst van vrouw en kinderen.

24.6.1898 Rietvlei pk. Otto’shoop. Stuurt wissel ad 60 Pond, ter betaling van voorschot reiskosten voor vrouw en kinderen. Benade, eigenaar grond school, bouwt een huis conform regels en betaling van Departement. Louw, lid Eerste Volksraad, steunt inzake een kwekeling, nodig om meer 45 leerlingen toe te laten (heb al enkele moeten weigeren). Van Wouw is helaas als controleur overgeplaatst naar Klerksdorp

Onged. [?.8.1898 Elburg] Brief van G.M. Gangel-Scheepmaker. Gister brief [van 24.6.1898], ontvangen van Gangel [lange aanhaling], over weigering door Dept. van niet-bevoegde kwekeling en dus minder leerlingen en minder salaris.

20.3.1902 B PoW Camp Mafeking. Ds. Meyer bracht uw gift van 5.19.6 Pond. Met de groote geldschaarste bij ons was dat een heele uitkomst en wij danken U. Werk op het hospitaal terrein met schop, hark en kruiwagen tegen 2 sh. per dag, soms bij pompenmaker nog 2/4. Een nieuwe superintendant maakt leven in het kamp draaglijker, wonen nu in een goede tent. Met onze 5 overgebleven kinderen. Wij moeten onze brieven open verzenden. Stafleu is wel. Nieuws wordt ons stelselmatig onthouden.

10.9.1902 B.R.C. Mafeking. Was naar Rietvlei geweest, ouders willen school geopend en Gangel (gezin van 8 persoenen!) als onderwijzer – kan Nederland helpen?

Enveloppe, gestempeld Mafeking OC-11-02, Amsterdam 2 Nov 02.

?.4.1906 Driefontein pk. Wonderfontein via Zeerust. Over situatie onderwijzers CNO. Brochure van J. Kamp. – Was ooit anderhalf jaar Middernachtzendeling onder kolonialen in Harderwijk. Toen gered op gebed: dr. H. ten Kate kreeg in de trein f 25 voor Gangel! Noemt CNO-scholen in de omgeving [ brief van 12 kantjes].

2.11.1906 Driefontein pk. Wonderfontein via Zeerust. Over CNO en financiën/eigen salaris.

**Inv. nr 223 –-**

**Inv. nr 224 Brieven van J. Gonggrijp (Katwijk), 1898**

22.10.1898 Katwijk aan Zee. Stel aanneming van benoeming te Bovenste Oog van Mooirivier uit tot na 31 oktober i.v.m. onderhandeling elders.

15.11.1898 Katwijk aan Zee. Is beschikbaar voor Bovenste Oog van Mooirivier. Kom naar Amsterdam.

**Inv. nr 225 Brieven van G. de Graaff (Scheerpoort), 1899**

10.11.1899 Scheerpoort. [aan: Lieve Ouders). Eerder in Johannesburg. Mensen stierven er van kou.

27 November 1899, 1 december1899, 4 juli 1900.

**Inv. nr 226 Brieven van J. de Graaff (Zaandam, Scheerpoort), 1898, 1899**

1.3.1898 Zaandam. Ben beschikbaar voor de reis na 1 juni.

5.4.1898 Zaandam. Vraagt gesprek.

29.10.1898 Scheerpoort p.k. Schoemanrust distr. Pretoria, vijf uur te paard van Pretoria. Reis was niet voorspoedig: 2 dagen meer op zee, 2 te Kaapstad, pas 27 juni te Pretoria. Door voorzitter school opgehaald met rijtuig. Op school 25 leerlinge, feitelijk 30, nu 42; leerlingen van 17, 18, 19 die niet tot 20 konden tellen, en het 2e leesboek van Visscher is te moeilijk. Het leven hier heel primitief.

6.1.1899 Scheerpunt. Leerlingen: boven 45 moet men afwijzen – ik verwacht er 47 en Jansen van Rijssen uit Remhoogte wil een paar hebben. Heb jongere broer Gerrit gevraagd hier te komen, goed onderwezen, 14 jaar, ik kan hem meesturen; is nu thuis bij ouders J.B. de Graaff te Mijdrecht. Beschrijving omgeving, met getekend kaartje.

**Inv.nr 227 Brieven van J. Gravesteijn (Haarlem), 1898**

10.8.1898 Haarlem. Vertrek per ‘Gaub’ op 17.9.1898.

13.9.1898 Haarlem. Aan Baron Roëll. Teleurgesteld inzake de voorschotten voor mijn vrouw door De Jonge, en dergelijke.

23.9.1898 300 Latitude,130 Longtitude. Over reis, Londen.

**Inv.nr 228 Brief van Dr. v. G[orkom] (Pretoria), 1902**

5.4.1902 stempel Pretoria. Briefkaart, Ds. v. G., Bus 1006. Voor ca. veertien dagen verlieten wij Middelburg, dat voor een mensch ondragelijk begon te worden. Beloof verslag en advies.

**Inv. nr 229 Brieven van A. van Haaften (Apeldoorn, Karlsruhe Tvl, Tananarive,** **Distr Vrijheid, Mulderdrift), 1899-1909**

7.3.1899 Apeldoorn. A. van Haaften, Onderwijzer a/d bijz. school ‘Veluwe’. Over reis naar Transvaal.

Onged. [sept. 1899] Karlsruhe, pk. Van der Merwe-station, distr. Pretoria. Goede reis gehad. Tevreden hier. Sprak met C.G. de Jonge na zijn ontslag [12.9.1899 gaf de Volksraad het vertrouwen jegens De Jonge op; het bleef in functie omdat de regering hem steunde; de oorlogsverklaring beëindigde dat debat]

16.1.1900 Van der Merwe-statie distr. Pretoria. Uitvoerig en kritisch over onderwijs en onderwijzers en het onderwijs.

13.12.1902 Tananarive. Met vrouw per boot v.a. 20.10 tot hier. Wat moet ik hier doen? Er komen hier geen Boeren. Stuur me naar Transvaal

14.3.1903 Tananarive. Met Genl. Maritz heb ik gereisd en overlegd: er komt hier geen Boeren-kolonie. Ik verdien nu goed mijn brood alhier: onderwijzer Frans aan l’École Supérieur van de London Missionary Society!!

24.8.1903 Gommamaan, Wijk II Vrijheid, Natal. Kort reisverslag; 7 mei 1903 uit Tananarive per karretje ….19 juni Delagoabaai, 24 Durban, 25 PM Burg, 21 juli Vrijheid, 27 heropening school. Opgave onkosten.

30.9.1903 Gommamaan. Notitie: niet voor de pers. Hier en met vrouw heel tevreden, mede gezien voorgaande jaren. Maar er zijn onaangenaamheden: vrouw niet geheel gezond; hebben geen permit voor Transvaal; Commissie – wat moet ik onderwijzen? Wonen in klein kamertje, de grotere is vol met 40 leerlinge – nieuw schoolgebouw en nieuw onderwijzershuis is nodig. Leerlingen lastig, deed de Meester er niet aan?

14.3.1904 Morgenzon pk. Gommamaan, Vrijheid. Op Nachtmaal in Vrijheid ontmoette Van Oostrum, kennisgemaakt met Poen, Spoelstra, oude Kat.

27.6.1904 Halberton, pk. Paulpietersburg, Natal. Weg uit Gommamaan om allerlei redenen , maar vooral: vrouw zwanger en uren ver te paard van een verloskundige, dan ging niet. Geen Permit voor Transvaal, geen kans in de Kaap, tenslotte met ds. Albertijn op alhier in Natal op een gouvernementsschool

27.12.1909 Muldersdrift via Krugersdorp. Levensloop: 1867-1899 Holland en Frankrijk; dan Karsruhe – oorlog – Ceylon - getrouwd in Holland okt. 1902; Madagascar, Natal, Barberton, Standerton, sinds 3 mnd hier, een A post, gekomen na overleg met oude leermeester Wagner (Tiel). ’t Afrikaansch is de taal der toekomst, dit kan niet anders (tot mijn spijt), en wij moeten nu ons best doen, ’t zoo goed en ontwikkeld mogelijk te maken, ’t zoo ná mogelijk laten komen aan ons Nederlandsch.

27.12.1909 Muldersdrift via Krugersdorp. Levensloop: 1867-1899 Holland en Frankrijk; dan Karsruhe – oorlog – Ceylon - getrouwd in Holland okt. 1902; Madagascar, Natal, Barberton, Standerton , sinds 3 mnd hier, een A post, gekomen na overleg met oude leermeester Wagner (Tiel). ’t Afrikaansch is de taal der toekomst, dit kan niet anders (tot mijn spijt), en wij moeten nu ons best doen, ’t zoo goed en ontwikkeld mogelijk te maken, ’t zoo ná mogelijk laten komen aan ons Nederlandsch.

**Inv.nr 230 Brieven van G.A.C.D. de Haas (Vrijheid, Bethlehem ORK, Keerom, Bethlehem), 1904-1909**

?.2.1904 Vrijheid, Natal.

13.2.1904 Kambula pk. Vrijheid.

18.2.1904 Bethlehem. Van Deventer, Kambula p.o. Vrijheid; Buijtendorp misschien beter in Transvaal dan hier – ds Anderssen wil geen Hollanders.

26.3.1904 Keerom p.o. Bethlehem ORK.

26.3.1904 Keerom. Bestuur CNO, de Haas secr. Verslag vergadering. Aan: H.d.L.! [Heil de Lezer].

9.6.1904 ; 30.6.1904 ; 10.7.1904 ; 6.9.1904 ; 12.11.1904 ; 3.12.1904.

7.1.1905 ; 19.1.1905; 28.1.1905;

18.3.1905 Bethlehem: ds. Theron dringt aan op Kerkscholen - Keerom wil vrij blijven. 25.3.1905 Bethlehem, met P.F. de Villiers, secr. Vrije School Commissie [Keerom]: onderwerpt zich niet onder Vrije School Commissie te Bethlehem

31.3.1905 Bethlehem: verslagen ORK (kerk) over compromis over onderwijs met de regering – Doppers geven zich over aan Engeland! Onze school moet een ‘Patriot-school’ worden. De Roode Hoek school (Buijtendorp – onderwijzer, Izak de Jager -penningmeester) heeft zich onder het toezicht van de kerk geplaatst en nu 50 Pond ontvangen.

21.4.1905 Dank voor 50 Pond. Met: Keerom: Inkomsten/Uitgave school Keerom eerste kwartaal 1905.

4.5.1905 Tweekuil pk. Winkeldrift via Vredefort ORC: P. Kat Jr aan De Haas, Commissie voor CNO, Bethlehem. Opende deze school op 10.1.1905 met 14 leerlingen. Vraagt situatie rondom CNO-scholen en subsidie.

5.5.1905 Keerom;

20.5.1905 Bethlehem. Stuurt kopie Kat.

6.6.1905 Bethlehem.

1.7.1905 Opgave scholen, al dan niet nationaal/gouvernementeel.

1.10.1905 Bethlehem ; 9.12.1905; 25.12.1905.

26.1.1906 Bethlehem: tegen Theronkliek;

9.2.1906 Bethlehem. Een beetje jammer da Uw Commissie geheel uitgaat van de Bloemfonteinse Commissie. Ik probeerde al vijf maanden ervan subsidie voor Roode Hoek en Houtkoperschool, maar men wil het geld houden voor Bloemfontein. Betaalt ook om de drie maanden, wat voor gehuwden lastig is. Financieel overzicht. In Bloemfontein behandelt men Kat in Roode hoek onrechtvaardig.

16.11.1906 Bethlehem.

18.1.1907 Bethlehem ; ?.8.1907

21.10.1907 W.J.C. Brebner, Secretaris Centrale Onderwys Commissie: school te Keerom gesloten (geen geld). Dus ook niet voor school te Rama. Ik ben verblijd te vernemen dat die school subsidie direct uit Holland zal krijgen, en hoop dat hij een groot succes zijn zal.

3.11.1907 Bethlehem, G.A.C.D. de Haas, aan de Commissie voor C.C. te Bloemfontein. U hebt kennis gekregen dat de school te Keerom gesloten is, dat is een onware kennisgeving. Mijn Commissie, behalve de heer Jerling, die (gelukkig voor de nationale zaak) bedankt heeft als zoodanig, heeft my gezegd: Je moet zoo gauw als je kan hier vandaan, dat is geen leven en uit te houden. Besluit werd toen op de vergadering genomen om de School te verplaatsen. En dit is direct uitgevoerd, ten einde aan de onbegrypelijk verregaande tegenwerking van den heer Jerling een einde te maken.

19.11.1907 Dingaansdag. Bethlehem.

23.1.1908 Bethlehem; 7.2.1908 Rama; 22.2.1908 Bethlehem; 29.2.1908, 13.11.1908; 24.3.1908; 9.5.1908; 31.10.1908. Aan dhr. Hintse ; 30.10.1908 . 25.12.1908.

8.1.1909 Bethlehem ; regeling, nog niet in actie; onder: A.A. van Eeden, bestuurslid: wat de Haas schreef is correct; 22.1.1909 ; 31.3.1909.

10.12.1909 Bethlehem; school nu gouvernementsschool – geen werk in de nieuwe constellatie – wordt boer, heeft al wat vee. Misschien geld van ZA Voorschotkas.

30.10.1909 Dank voor verleende steun en vertrouwen.

**Inv. nr 231 Brieven van J. Hagen (Wemmershoek via Lijdenburg), 1906-1909**

Post Card. Frere Bridge, Orange river, Aliwal North. Ongedateerd. J. H[agen] Jr, aan H.J. Emous.

31.12.1906 Wemmershoek. Verslag over de school.

5.2.1907 Kleine school.

15.3.1907 Wemmershoek. Bezoek van inspecteur Te Boekhorst, geen mens is te oud om iets te leren.

8.4.1907 Wemmershoek ; 15.6.1907 ; 19.7.1907

14.10.1907 Wemmershoek. Kogel door de kerk. Mijne school is ook een gouvernementsschool geworden. Ik ga er op de oude voet verder met wat Engelsch meer. Dank voor bijna 5 jaren steun.

2.2.1908 Wemmershoek. Goed gezond, school groeit iets – nu 20 leerlingen. Hoger salaris – over een paar jaren gelegenheid voor een bezoekje aan Holland!

25.1.1909 Wemmershoek. Al acht dagen regen.

**Inv.nr.232 Brieven van P.J. Heesterman (Delft, Johannesburg), 1897-1898**

20.9.1897 Delft. Ben werkzaam bij het openbaar onderwijs, belijdende de christelijke beginselen, aanvaardbaar voor Amsterdamse Commissie? Ben beschikbaar. Referenten: A. van der Sluys, hoofd School met den bijbel, en Ds. Van Lummel, Geref. Predikant.

24.9.1897 Delft. J.C. Fabius: positieve aanbeveling van Heesterman, onderwijzer te Delfgauw, regelmatig kerkganger en een degelijk dorpsonderwijzer.

18.11.1897 Delft. Aanvaard benoeming te Johannesburg, vertrek in januari.

29.11.1897 Delft. Vragen bij berichtgeving in *Schoolblad*: zeer waarschijnlijk assistent te Johannesburg. Vertrek 29 januari, vraagt specificatie voorschot etc.

3.10.1898 Johannesburg. Felicitatie voor koninklijke onderscheiding voor Emous. Wist niet wat te vertellen, op aandrang van dhr. Vos nu wel dit schrijven. Heb geen spijt voor verandering, maar begin was moeilijk voor een gehuwd man - salaris wordt pas na drie maanden uitgekeerd! Kwam met 16 Pond aan, en voor huur 12 Pond! Moest schulden maken, hoofd van de school, Thomassen, hielp. Juffr. G. Maakal leidde een tijdje een schooltje bij een boer in Rustenburg, nu hier en bij mij in huis. Ontmoette ook S. Broos, in 1897 gelijk met mij voor de Amsterdamse Commissie.

Zie ook Inv. nr 101

**Inv.nr 233 Brieven van O. Hefs (Utrecht), 1898-1899**

3.2.1898 Utrecht. Heeft vragen.

28.9.1898 Utrecht. Stuurde 4-5 weken geleden ingevulde vragenlijst, nog geen reactie ontvangen.

29.12.1898 Utrecht. Allerlei vragen over reis en aankomst-tijd.

3.2.1899 Utrecht. Dank voor adviezen.

12.3.1899 Utrecht. Gezelschap van mej. Spruijt tijdens de reis wordt gewaardeerd; passage op 8 april op ‘Briton’.

**Inv. nr 234 Brieven van G. den Hertog Azn (Rotterdam, Doornpan), 1899, 1902**

6.2.1899 Rotterdam. Boot op 25 maart. Vraagt over mee te nemen bagage.

8.3.1899 Rotterdam. Als Mej. Spruyt een week later mee gaat, uitstekend, ik kan onmogelijk op 18.3 te gaan.

21.3.1899 Elshout gemeente Nieuw Lekkerland. Vertrek 25 maart.

26.3.1899 Delft. Mej. Spruijt vertrekt vermoedelijk op boot van 8 april [zie Inv. nr 233].

23.6.1899 Doornpan. Over reis vanaf 23 maart, van Rotterdam via Londen en Southampton. Kaapstad voelde vreemd, 25 april Pretoria. Aangewezen: Doornpan, pk Mooiplaats distr. Bloemhof .

24.10.1902 Delft. Brief van C.B. van Wieringen, zuster van Hertog, vraagt om informatie: hij ging de oorlog in, leeft hij nog?

**Inv.nr 235 Brieven van P.I. Heslinga (Belfast, Hartebeestspruit), 1904-1910**

*Pieter Isebrand Heslinga (Niekerk, Groningen, 30-8.1871 – 4.1.1944 Pretoria; Gereformeerd), uitgekomen 1896 met mej. Battruida Jonker (1871-1899 – zij werd onderwijzeres Bultschool Pretoria, hij op Zoutpansdrift. Trouwden 15.4.1898, zij overleed oktober 1899, hij opgecommandeerd, bitterender. 1902 hoofd CNO-school Hartebeestspruit, trouwde 30.6.1904 met Aletta Erasmus te Belfast waar hij hoofd van de school was; onderwijzer 1919-1924 Oost-Eindschool Pretoria, 1926-1931 West- Eindschool Pretoria.*

5.2.1904 Belfast. *Foto P.I. Heslinga*

30.6.1904 Huwelijksaankondiging: Pieter Isebrand Heslinga en Aletta Catharina Magdalena Erasmus, huwelijk 30 Juni 1904, Hartebeestspruit, distr. Pretoria.

2.1.1902 Pretoria. Brief van Hendrika Heslinga aan Mevr. Kamp geb. Herman. Op 16.6.1900 zijn Uw man Kamp en mijn broer op SP Drift aangekomen. Mijn broer ging direct op commando, had nog een paard, te voet is geen doen. Uw man is stilletjes hier bij ons gebleven en school gegeven; later school gesloten, door de ziekte van den Heer K. die lang duurde aan (koude koorts). In sept. is uw man naar een commando aangesloten, om te voorkomen door de Engelsen thuis gevangen te worden, en om verandering van lucht. Op 26 nov. gingen mijn broer en K. samen met veldcornet du Plessis naar genl. Kemp naar Tafelberg. Op 28 nov. werd ik mijn huis uitgejaagd en de hele boel verbrand, op 12 december naar kamp in Pretoria. Na 10 dagen buiten kamp gekomen. Door de Consul, bewerkt door G. Jansen van Rijssen Mijn jongste broer werd 19 dec. gevangen, op 10 dec naar Bermuda. Mijn broer en K. bij genl. de la Reij.

10.4.1903 Hartebeestspruit wijk Elandsrivier, distr, p.k. als genoemd [onvolledig].

17.7.1903 Belfast. Adres nu Belfast, bus 21. *Pictoria card: Dasspoort. Pretoria*.

5.9.1903 Belfast. Lange brief over zijn geschiedenis en inzet in de schoolzaak,

19.9.1903 Belfast.

30.1.1904 Belfast. Boeken ontvangen. Foto hierbij. Klein huisje met grote tuin gehuurd, meubels meest zelf gemaakt, mijn zus doet de huishouding. School wordt gesloten, te weinig toekomst, tot vreugde van O.J. Coetzee. Dopperdominee Kruger probeert sluiting te voorkomen.

23.4.1904 Belfast. Over school, waardering voor ds. Kruger. CNO en Doppers en onderwijs. We hebben hier een Kring: Kloppers (Machadodorp), Barnhoorn, Löw, Poen, Theyse en ik. Kist met boeken gaat rond.

13.8.1904 Belfast; 3.11.1904 Over C.J. Coetzee, Riemersma; 6.5.1905 ; 16.11.1906

13.12.1906 Scheerpoort ; 16.1.1907 ; 8.2.1907 ; 13.3.1907 ; 18.4.1907 ; 8.5.1907 ; 11.6.1907

10.7.1907 Hartebeestspruit ; 16.8.1907

29.6.1908 Briefkaart. Aan J.K.M. te Boekhorst, Bussum. Een dochter gekregen.

28.1.1910 Hartebeestspruit via Premiermijn.

8.12.1910 Hartebeestspruit via Premiermijn, een dochter rijker. Een zoon, vier dochters. DV komen we April 1911 naar Groningen.

**Inv.nr 236 Brief van J. Heule (Ryde, Island of Whight), 1899**

24.10.1899 (High Park Hall College, Ryde) Heule: dankzij een advies van Emous solliciteerde ik bij Jonkheer Van Loon, die me benoemde; werd met januari 1900 verwacht, een kamer bij De Vriendt beschikbaar. Over werkzaamheid als tutor op jongenscollege, sport, kerkelijk leven.

**Inv.nr 237 Brieven van A. Op ’t Hof (Boschfontein, Balmoral), 1897-1902**

*Zie ook Inv. nrs 14, 64, 76*

9.8.1897 Nota voor A. Op ’t Hof, Nijkerk, voor verzending naar Southampton van 3 koffers en een pak.

4.10.1897 Boschfontein pk. Modderspruit distr. Lijdenburg. Beschrijft reis: per ‘Tartar’, consul De Waal. Pretoria. Mansvelt wijst tenslotte naar Boschfontein, per trein, ossewagen, te paard. Over school, aard Afrikaners, snel eingebürgerd. [brief grotendeels door Emous overgenomen in *Chr.* *Schoolblad*,4.10.1897].

27.1.1898 Boschfontein. Het bevalt me uitstekend op Boschfontein. School groeit. Met een tiental collega een onderwijzersvereniging opgericht. Hoop dat in Mei mijn aanstaande hier komt.

22.8.1898 Boschfontein. Het gaat goed, nu 43 leerlingen en een kwekeling. J. Kastein heeft nieuwe schoolgebouw. Trouwplan: meisje in Holland zal niet mijne vrouw worden. Hoogenkamp om gezondheid van zijn vrouw en hemzelf andere plaats.

18.4.1900 Boschfontein. In juli/augustus [1899] werd begonnen aan bouw van eigen huis – door de oorlog gestopt. Ben ‘thuiszitter’, dat is geen ‘slechtigheid” : ben lid van een commissie om behoeftige families te helpen zooveel ik kan, met Kaffers, waar noodig, met levensmiddelen, schoenen en kleeren. Ben vol burger, wil wel actief maar geweigerd ‘om onmisbare diensten’. Over Brummelkamp. Kastein informeerde U over andere collegae. Over J.C. Vogel, op de boot leren kennen, ZASM-er. Zijn naam behoorde tot de gevangenen die aan typhus in Simonstad overleden, denk ik.

Ongedateerd [Balmoral, 1902] Gaat met mijn vrouw en mij goed. Stuur kwitantie van mevr. Van Essen – zij is in kamp Irene. Albert Oosterhuys, uit Woltersum, zijn moeder is Mevr. Oosterhuys, Paauwenweg, gem. Slochteren te Schildwoude. Hij kwam hier met alleen een jas, een broek en een hoed – heb hem geholpen, is nu in het kamp en verdient een halve kroon per dag. Löw is nog buiten. We hooren niet van de onderhandelingen, de families in de kampen overleven nog een winter niet meer.

21.5.1902 Balmoral. Dank voor 115 Pond voor het kamp, tenten, koud, een molton deken, ondergoed. Geen informatie over Wiechers. Kloppers jr is hoofd van de munt te Pelgrimspunt, de oude heer Van Brugghen is acting field cornet terzelfder plaatse. Brummelkamp is daar ook. Limpers geen gegevens

7.6.1902. Balmoral. Wapens neerleggen, ook voor oud-Hollanders, help hen want ze hebben meestal niet meer dan de kleren die ze aan hebben, zoals bv Offringa, ooit onderwijzer op Machadodorp, Johan Veenhuizen met familie in Arnhem, Spijkerstraat. Een andere Hollander Theo Vogel – meldt in het *Schoolblad*: ze zijn gezond en ongeschonden. Limpers is gevangen genomen, hopelijk niet te ver gezonden. Brummelkamp weer in Pelrims Rest. Rekenschap van ontvangen ondersteuning en uitgaven dec.1901-juni 1902

11.7.1902 Balmoral. Late reactie vanwege Teachers conference in Johannesburg. Het fonds onder mijne beschikking is uitgeput. Aan Brummelkamp had ik niets kunnen geven, daar hij in Lijdenburg wapens had afgelegd en de Transvaalsche kaart zal U wel duidelijk maken, dat ik hem niets kon ter hand ter hand stellen. In Pretoria kreeg ik bericht, dat hij nog in Lijdenburg was en is, met slechts één pond op zak. Kunt U mij niet een pond of vijf voor B. sturen, adresseer het dan naar *Lydenburg-dorp*. Hij is daar en wil proberen in een winkel als bediende geplaatst te worden. Limpers die krijgsgevangene was geweest, al weer los en voorbij naar Belfast. In er nog iets voor hem?

Bijzonderheden omtrent den heer W (GKW) van P. Transvaal mag ik, geloof ik, niet schrijven. Een *feit* is, dat hij dood is*.* Ik heb geïnformeerd bij allen, die ingekomen zijn naar de veldregels waarvan U schreef gehoord te hebben, dat ze bestaan. Bij die mensen is daarvan echter niets bekend; niemand wist daar iets van. Zoo zullen we dat ook maar op de lijst van “onwaarschijnlijkheden van een oorlog” zetten.

Onderwijzersconferentie Jo’burg druk bezocht uit heel ZA. Volgens de plannen hebben onderwijzers zonder genoeg engels geen kans. Logeerde er bij Van Dijk, met vrouw en zoontje. Zag Thomassen, Rakers die onderwijs geven, Offringa heeft een productiehandel in Fordsburg Cash and Co.

15.7.1902 Balmoral. Over restant fonds schreef ik U al. U kent de public schools in Engeland – geen bijbel op school, zo gaat het hier ook. Door mijn huwelijk ben ik eigenaar van een gedeelte van een plaats, 50 bunders, Ga boeren en weer school Boschfontein: wel of niet gouvernements school? Weeskinderen! Kan Commissie helpen?

12.9.1902 Balmoral. Regeling onderwijs, rol Nederlands nog niet bekend. Volgend adres: p.a. Lydenburg.

**Inv. nr 238 Brieven van A.E. Hofman (Zwolle, Holfontein, Zwolle), 1897-1903**

25.10.1897 Zwolle. Berichten over Lichtenburg niet helder, maar neem hier ontslag.

? 1897. Zwolle. Mijn vriend Scholtemeijer uit Driebergen vertrekt 8 januari. Dat lukt mij niet, hoewel ontslag per januari heb.

4.12.1897 Zwolle. Informatie vertrek, liefst per ‘Guelph’ op 22.1.[1898] van Southampton,

3.1.1898 Stuurt foto’s van echtgenote en hemzelf. Vertrek van hier 20.1.

30.7.1898 Holfontein p.k. Koranafontein via Klerksdorp. Stuurt een wissel ad 5 Pond [aflossing voorschot].

30.1.1899 Holfontein. Over B. Frankenberg, die in Londen (Holborn Viaduct Station) mensen opvang en verder helpt. ’t Gaat goed op school, zal een assistent vervangen door een onderwijzeres, als U die voor me zendt.

17.5.1899 Holfontein. Een tweede onderwijzer(es) noodzakelijk.

23.10.1901 Zwolle. Over geld [zie J. Ploeger, *Onderwys en onderwijsbeleid*, 326 nt over hulpverlening aan vluchtelingen voor de oorlog].

3.12.1901 Zwolle. Benoemd tot onderwijzer Chr. School alhier.

7.12.1901 Zwolle. Brengt dank van Hesse voor geld van Emous, hem via ds. Radloff gegeven tbv. steun voor de armen in het kamp Klerksdorp..

8.1.1903 Zwolle.

**Inv. nr 239 Brieven van L. Hofstra (Zwolle), 1898**

15.6.1898 Zwolle. Vraagt informatie.

21.6.1898 Zwolle. Ouders tegen zijn vertrek naar Zuid-Afrika, Gaat dus niet.

**Inv.nr 240 Brieven van C. Hogenkamp Jr. (Buffelsvlei pk. Lijdenburg), 1898**

4.2.1898 Buffelsvlei. Aan Frank K. van Lennep. Nieuw schoollokaal bijna gereed. Probleem: schoolboeken uit Nederland – woorden en situaties erin, die de leerlingen niet kennen. Onderwijzers Lydenburg hebben een vereniging opgericht. President is Hiemstra, secr. Kastein, penningmr van Dijl, vice-voorzitter Hoogenkamp Jr, alg. adjunct A. van ’t Hof. Heel tevreden hier. Salaris ong. 190 Pond. Paardrijden is hier algemeen.

13.5.1898 Buffelsvlei. Aan Frank K. van Lennep. Stuurt voor het eerst 5 Pond (f 60) afbetaling. Postkantoor is wel grote afstand, als tussen Amsterdam en Utrecht; hoop op betere plaats.

**Inv. nr 241 Brief van W.J. Hollebrands (Pretoria), 1905**

12.1.1905 Pretoria. Dank voor *Chr. Schoolblad*, jrg 11 no 50 art. ‘Het Natiaal Onderwijs in ZA’ – de CNO-scholen, ook de school te Derde Poort, bus 360, Pretoria: ik ben Hoofd daarvan. Het krijgt, evenals scholen, geen subsidie. De Derde Poort school is geen nieuwe school. Hoofd tot 1.9.1904 was Maas, vanaf 1 oktober ik. Ik kreeg sinds in Transvaal regeringssubsidie, en terug na de oorlog CNO-subsidie. Maar A.D.W. Wolmarans gaf hoger subsidie, 1 Pond per maand hoger, van een privaat groepje, en dus geen CNO-steun.

**Inv.nr 242 Brief van J. Homfeld (Magalieskraal via Pretoria), 1897**

*Aangekomen 1894.*

15.1.1897 Magalieskraal. Aan Mr. Frank K. van Lennep. Moeilijkheden met enkele bestuursleden, solliciteerde naar Modelschool maar ouders en commissie vroeg hem te blijven en krijg nu alle medewerking: 23 leerlingen en nog 10 aanvragen; op school Amerikaanse banken, 2 borden, stel Bijbelplaten van Van Lummel, telraam etc. Heeft erf gekocht in Pretoria, ga er bouwen.

**Inv.nr 243 Brieven van C.F. Hoogendijk (Oostburg, Kaapstad), 1896-1898, 1906**

*Christiaan Frederik Hoogendijk (Sassenheim 1866 -1950 Johannesburg), Zie ook Inv. nr 102*

14.12.1896 Ontving *Chr. Schoolblad*. Solliciteert.

12.10.1897 Oostburg. N.a.v. advertentie *Chr, Schoolblad*, solliciteer voor school in Bestershoek. Thomassen (Johannesburg) is een zwager; vrouw kan onderwijzen in handwerken.

16.11.1897 Oostburg. Ontving telegram: Commandant Heilbach. Wie, Wat, Waar is dat?

22.11.1897 Oostburg. Vragen: vergoeding, voorschot, wanneer te vertrekken?

23.11.1897 Oostburg. Allerlei onduidelijkheden in de correspondentie, o.a. met Dept. Onderwijs.

26.11.1897 Oostburg. Volg oproep uit Pretoria.

1.12.1897 Oostburg. Oproep van Dept., zal op school mijn vertrek naar Transvaal aankondigen. Is voorschot, zoals familielid Thomassen kreeg, mogelijk?

15.1.1898 Oostburg. Was bij De Vries en Co. Bijgaande: 15.1.1898 Berekening van kosten naar Transvaal.

18.1.1898 Oostburg. N.W. Ligthelm, hoofd chr. school Groede, vraagt informatie. Hij is van middelbaren leeftijd – is dat een bezwaar? In Groede heeft hij een salaris van f 1000.

21.1.1906 Kaapstad. Aan H. Visscher, Secretaris CNO te Pretoria. Is in Kaapstad, omdat vrouw en kinderen naar Holland reizen. Gevraagd: restitutie van betaling – mijn vrouw heeft geen herinnering aan dat contract, stuur svp kopie van dat contract.

**Inv.nr 244 Brieven van J. Hoogeveen Jr en W. Hoogeveen-Beens (Kampen, Urk, Zendingsplaats), 1898-1902**

*Jan Hoogeveen (18.1861 - 15.12.1901 Kamp Mafeking).* Vergelijk Jan Hoogeveen Jr, *Lieve vrouw en kinderen. Brieven van een Urker onderwijzer op zoek naar een nieuwe toekomst in Zuid-Afrika.* Ena Jansen ed. (Baarn 1983).

2.6.1898 Kampen. Brief van H.H. Vogel vraagt informatie over meester Hoogeveen uit Urk, in 1897 naar Zuid-Afrika vertrokken – hij moet nog f 32 voor manufacturen betalen die ik niet van zijn vrouw op Urk kan krijgen.

5.7.1898 Kampen. Brief van H.H. Vogel, vraagt om antwoord op de vorige brief.

15.7.1898 Urk. W. Hoogeveen-Beens. Dank voor wissel, mijn man wordt weer gezond.

29.11.1897 Pretoria. Goede reis, moeilijkheden met bestemming, gaat nu naar Damesburg. Groeten van Wegerif.

11.3.1898 Zendingsplaats. ’t Gaat goed, heb 445 leerlingen, dus ook kwekelingf; hoop in oktober gezin laten komen. Brief vol klachten van Wegerif.

1.9.1898 Urk. W. Hoogeveen-Beens: dank voor moeite voor mij gedaan.

12.10.1899 Urk. Van Suchtelen van Wellaan, burgemeester. Mevr. Hoogveen krijgt te weinig en onregelmatig geld van haar echtgenoot, en wordt mogen uit het huis gezet worden. Kan Uw vereniging een voorschot van f 70 tot f 80 geven, dan zal ik voorkomen dat zij uitgezet wordt.

8.4.1902 Eiland Urk. Wed. Hoogeveen. Vraagt steun voor opleiding van haar zoontje tot onderwijzer. Notitie van Emous: moet zich wenden tot H. Bijleveld, 2e Const. Huygens str. 34 die gratis plaatsing op zijn school beloofd heeft.

**Inv. nr 245 Brief van Walter Hugo (p.k. Willoughby via Bethulie O.R.K.), 1910.**

2..3.1910 Willoughby. Walter Hugo, onderwijzer. Zoekt boekje voor de leerlingen voor Bijbelgeschiedenis. C.J. van Rhijn heeft mij verzekerd, dat U zo’n werkje kan aanbevelen. Er zijn goede Engelse, zoals *Line upon Line* en *Precept upon Precept*. Is er een Hollandse vertaling? In vereenvoudigd Nederlands, ook voor een klas, meisjes en jongens.

**Inv.nr 246 Brief van A. Huizing, 1901**

Ongedat., z.p.[1901-02] Betreft kleren voor kleinzoons. Hun vader bij De la Rey op het veld, de moeder in het ziekenhuis.

**Inv. nr 247 Brief van D. Ingwersen ([Amsterdam]), 1898**

24.5.1898 [Amsterdam] Gaat niet naar Transvaal, zenuwen. Arts geraadpleegd.

**Inv.nr 248 Brieven van J.I. de Jager (Roodehoek), 1904-1906**

*J. Isak de Jager was Oprichter en bestuurslid van de schoolcommissie; onderwijzer was Buytendorp, vanaf 1.10.1905 P. Kat*

12.11.1904 Roodehoek pk. Kafferskop via Bethlehem O.R.K. Dank voor 25 Pond voor CNO school Roodehoek.

15.12.1904 De enige CNO-school in district Fouriesberg.

30.1.1905 Overleg met kerk.

31.5.1905 Schoolcommissie weigert kerkschool te worden, alleen CNO.

8.1.1906 [vanaf nu geschreven door geschoolde hand, schoolmeester P. Kat, de Jager tekende als Penningmeester]. Sinds oktober 1905 andere schoolmeester [P. Kat]. Financiën: 25 Pond van Cie cn 50 van Cie Fouriesburg. Maar toen: Cie Fouriesburg wilde Kerkschool te worden, ouders te arm – graag subsidie uit Holland om CNO te blijven.

4.6.1906 Probleem opgelost: Centrale Onderwijscommissie te Bloemfontein (secr. W.J.C. Brebner); schuld oplossen met gift uit Holland? Over Buytendorp.

6.10.1906 Weer regen na lange droogte. Leerlingen haalde prijzen bij Unie-examen en Taalbond.

15.5.1907. Tevreden over onderwijzer P. Kat sinds 2 jaar.

**Inv. nr 249 Brieven van A.J.T. Janse (’s-Gravenhage 1897-1900) 1897-1900**

*A.J.Th Jansen (‘s-Gravenhage 1877-1970 Pretoria), opgeleid tot zendeling, mei 1899 naar Transvaal, Waterval, 1900 geïnterneerd te Pietersburg. In 1902 fotograaf, 1905 docent natuurkunde Normaalschool Pretoria; entomoloog. SABW IV, 272*

20.2.1897 ’s-Gravenhage. Onduidelijk of hij genoeg gekwalificeerd is, deskundig en onwetend. Wil spoedig naar Transvaal, anders moet hier zoeken.

27.2.1897 ’s-Gravenhage. Kan geen plaats als leerling-toeschouwer vinden.

10.3.1897 ’s-Gravenhage. Met De Vries en Co contact genomen.

28.3.1898 ’s-Gravenhage. Wat zijn de te bestellen boeken: Versluys, *Vormleer* en H. Blink, *Aardrijkskunde*? Blink heeft veel geschreven.

21.6.1899 Waterval pk. Smitsdorp, distr. Zoutpansberg. Veel gebeurd sinds 27 april [1898, vertrek] reisde met De Winter. Moeilijkheden met geld in Kaapstad: in Londen geld aan Frankenberg gegeven om te wisselen, in Southampton geen Engels geld gekregen (klerk en sleutel afwezig), gaf een verklaring mee – die verklaring wilde het bankkantoor in Kaapstad pas na ingrepen van Consul uitbetalen. Reizen derde klas op boot: slecht eten. 27 Mei in Pretoria aangekomen, met de trein naar Marabastad, op station ontvangen door Helberg (voorzitter Schoolcommissie). Varkenshok als woning, etc.

9.2.1900 Waterval. Druk met schoolbouw, op 14.8 geopend. 50 leerlingen, assistente gekregen, geef extra orgellessen. Toen oorlog. Geen subsidie, leerlingen naar huis, geen logiesgelden, nu slechts 14 leerlingen – éen zieke en een Duitser en ik zijn de enige mannen op het dorp.

**Inv.nr 250 Brief van H.A. Cornelissen (Morgenzon, Marabastad), 1904**

*Volgens Ploeger,* Onderwys en onderwysers, 347 *ging Cornelissen eind 1899 op commando.*

27.5.1904 Morgenzon, wijk Marabastad distr. Zoutpansberg. C.A.J. Jansen schrijft aan H.A. Cornelissen, Monnikendam, Holland. Heb gehoord dat U weer komt onderwijsgeven in Zuid-Afrika. Kom dan bij mij Martiens en Wijnand vraagt wanneer U komt.

**Inv. nr 251 Brieven van C. Jansen (Barberton) 1897-1898**

*C. Jansen (geboren 1865 Zaandam), hoofd van een school in Amsterdam, werd aangevraagd voor de oprichting van de Staatsschool in Barberton, verbleef ruim drie maanden in Engeland en arriveerde december 1896. Opende school Barberton met drie assisten en 59 leerlingen (Ploeger,* Onderwys en onderwysbeleid*,* 195*).*

17.7.1897 Barberton. Verleden week in Pretoria bij dr. Mansvelt. Hoorde dat Thomassen benoemd is op de gesubsidieerde school van Van Wouw. Wechgelaar was daar, maar gaat naar Klerksdorp als hoofd. Kloppers Jr krijgt een baan als Thomassen. Mansvelt gaf mij iets op de goudvelden – ben verbaasd. Vaandrager, eerst Pietersburg, nu Pretoria, assistent bij Wagner (Modelschool). Reden was achteruitgang van zijn vrouws gezondheid. Modelschool is prachtig. Ben burger sinds 16.7 en hoofd staatsschool te Barberton. [Dr. W.J.] Leyds wordt nog steeds gemist. [C.] Boeschoten neemt tijdelijk over, een degelijke kerel, maar hij is niet in staat om te doen wat Leyds doet. Oom P. steunt op dr. Leyds. Oom Paul wordt oud, 73, maar te hopen, dat dr. L gauw weer komt en dat zeker niet in plaats van Beelaerts [Gezant in Europa, overleden] benoemd worden. B[eelaert]’s gedachtenis wordt hier lang niet in eere gehouden. Als alles waar is, wat er van hem verteld word, dan verdiend hij zulks ook ….

18.12.1897 Aangemaand schuld bij Commissie te betalen. Reactie.

6.8.1898 Briefkaart. Over geldzaken.

**Inv.nr 252 Brieven van G. Jansen van Rijssen (Hazerswoude, Remhoogte, Pretoria, Remhoogte), 1898-1909**

Ongedat.[1898 Hazerswoude] Feliciteert Emous met koninklijke onderscheiding.

13.12.1898 Hazerswoude. Hij reist 3e klasse, zijn vrouw en jongste kind 2e klasse.

?12.1.1899 Hazerswoude. Over kosten reis etc. Reizen samen met zoon en schoonzoon c.s., en Van Wijck c.s.

25.2.1899 a.b. ss. ‘Gascon’.

?.5.1899 Remhoogte p.k. Schoemansrust. Sinds 3 maart hier; zoon te Rietfontein, school met 60 leerlingen; schoonzoon Riemersma te Roodekoppen 28 en zelf in Remhoogte begonnen met 20.

21.3.1902 Pretoria. Zoon nog op Bermuda en schoonzoon en dochter op kamp Horwick, Natal, schoondochter Anna van der Schans gaat naar ouders in Middelstum – man op Bermuda, kind dood. Dank voor maaltijden van wed. Jurrius en dhr Riethoff.

25.3.1902 Pretoria. Briefkaart. Schoondochter komt aan in Vlissingen, niet Amsterdam; Ligthelm is ziek.

15.5.1902 Pretoria. Stuurt een In Memoriam N.W. Ligthelm. Krijg Engelse les van M. Vaandrager en K. Bonsma, een slechte leerling 18.7.1902 Pretoria. Gaat met schoonzoon Riemersma, dochter en hun kind naar Hartebeestfontein. Over onderwijs, CNO.

29.12.1903 Remhoogte pk. Scheerpoort distr. Pretoria. Over regeling betaling contributie van Johannes [Sinds 1878 opgericht fonds voor zieke, hulpbehoevende en bejaarde onderwijzers, leden betaalden contributie], spaart voor een bycycle of ‘fiets’.

4.7.1905 Remhoogte pk. Scheerpoort. Was op onderwijzersvergadering Pretoria; sinds 1869 onderwijzer. Sinds twee maanden geleden weer getrouwd (46 jaar oud); 34 leerlingen. Over het onderwijs hier.

9.5.1906 Remhoogte. Nu 37 leerlingen, enkele uit Scheerpoort nadat Riemersma daar weg is. Veel armoede nu. Riemersma verliet CNO, dat is spijtig maar begrijpelijk: hij moet een gezin verzorgen. Ik werk er nog al veel bij. Wij hebben hoenders, eenden en varkens, Verbouwen nog al veel, maar niet ieder heeft gelegenheid zulk te doen. Sombere toekomst, economisch en school.

19.7.1906 Remhoogte. P. Heslinga onderwijzer in Scheerpoort – dus 15 leerlingen niet meer in Remhoogte. Denkt over terug naar Nederland? Hoor dat Ribbens op een Gouvernements school werkt.

8.8.1906 Remhoogte. Ontvangen gift van NZAV. Heslinga begint in september, geen kinderen daar, zijn naar de Gouvernementsschool.

Ongedat. Remhoogte. Sprinkhanen.

21.11.1906 Remhoogte. Over hoenders, eenden etc, - waarvoor zijn vrouw zorgt.

21.11.1906 Remhoogte. Bestuur CNO School aan Bestuur Schoolfonds (G. Breed voorzitter, J. Breed secr.-penningmr) te Amsterdam. Verzoek om subsidie

9.2.1907 Remhoogte. Schoolzaken. Hopen op zelfbestuur. In de vakantie bezoek van Klooster en van eerst de zoon uit Reddersburg, dan die uit Bramley. Dagen vakantie geven door de regens, voor kinderen over de Magaliesrivier kunnen niet hier komen. Golven gogga’s.

9.2.1907 Remhoogte. Brief aan ZA Voorschotkas in Amsterdam van de Commissie der school G. Breed, J. Breed, over 2 Pond, beloofd en nog niet ontvangen.

14.3.1907 Remhoogte. Dank met uitslag verkiezingen, maar tevens bevreesd voor komende onderwijswetgeving.

28.6.1907 Remhoogte. Al vijf maanden staatsonderwijzer. Tweetaligheid is er gesukkel. Heb 37 leerlingen, mijn vrouw voor de jongste groepen.

Ongedat. Remhoogte. Deze week ontving het *Schoolblad* en met genoegen gelezen over Remhoogte.

22.1.1908 Remhoogte. Onderhandeling met Gouvernement over de school.

1.6.1908 Remhoogte. Kritisch over Schoolwet-Smuts. Heslinga verlaat Scheerpoort, zijn zwager Scholtemeijer pal achter CNO. Schoolvereniging: CNO blijven. Ik heb weinig moed voor de toekomst van het Transvaalsche volk. Weinig pit. Christelijk, maar dat is een vernisje.

14.10.1909 Remhoogte. Een ganse dag sneeuw – een koe en 15 schapen verloren! Gaat goed met kinderen, [schoonzoon] Riemersma twee uur van hier en we hebben een paard en een rijtuig en dus gaan we er nog eens er toe.

**Inv.nr 253 Brieven van J.B. Jansen van Rijssen en Anna Jansen van Rijssen-van der Schans (Middelstum, Roodekopjes, Visschershoek, Reddersburg), 1902-1914**

23.5.1902 Middelstum. Brief van A.J. Jansen van Rijssen-van der Schans, getrouwd met J.B. Jansen van Rijssen – overzicht belevenissen in de oorlogsjaren van hele familie Jansen van Rijssen: Man vrijwilliger, zwager in kamp in Irene, ik ging met zijn gezin met mijn ziek kind naar Natal. Kind overleden, in kamp Howick, geen steun, honger. Mijn man naar Bermuda.

28.10.1902 Middelstum. A.J. Jansen van Rijssen-van der Schans. Kreeg brief van man op Bermuda.

1.12.1902 Roodekopjes. Verklaring van J.B. Jansen van Rijssen, wenst terugkeer van zijn vrouw uit Middelstum. Met verklaring van M.N. Ras, ouderling Geref. kerk Pretoria: hij wenst en is in staat zijn vrouw weer ter verzorgen.

14.1.1903 Middelstum. Brief van A.J. Jansen van Rijssen-van der Schans. Uitleg aan Emous: dank voor steun – van J. Duiven [kantoor W.J. Leyds] passagegeld gekregen.

6.3.1903 Roodekopjes, pk. Pretoria. Brief van J.B. Jansen van Rijssen: een half uur van hier een Gouvernementsschool, zware concurrentie. PS Met vader {G. JvR] en [zwager] Riemersma gaat het redelijk.

12.5.1903 Roodekopjes. Steun voor onderwijs uit Nederland niet zeker blijkbaar. Hier drie Gouvernementsscholen als concurrenten. Mijn vrouw is 28.4 aangekomen. Twee kinderen van een ouderling van de Verenigde kerk naar de Gouvernementsschool, heb nu 18 leerlingen.

24.7.1903 Roodekopjes. Op Uw vraag over emigratie van boeren: wie komt moet geld hebben om de boerderij te kopen etc, en geld voor drie jaren voordat het iets oplevert. Boeren hier is geheel anders dan in Holland. En denk waar te vestigen ivm. de koortsen etc. Handwerkers: zoveel als mogelijk, de enigen hier die rijk kunnen worden.

18.4.1904 Visschershoek, p.k Pretoria. Verhuisd, hier een school met 48 leerlingen, met alleen een assistente voor Engels; over onderwijsbeleid en CNO – jonge, onervaren jongeren worden dankzij drie jaar oorlog hoofd ipv. kennis en ervaring. Kanttekeningen die Emous moet kennen. Holland meer leiding geven aan de Commissie in Transvaal.

15.3.1905 Visschershoek. Kritiek op H. Visscher. Ds. H.S. Bosman en [W.P.] Steenkamp willen het Hollands uit het onderwijs.

4.6.1905 Visschershoek. Gelukwens met het 25-jarig huwelijksfeest van Emous op 1.7.1905.

9.11.1905 Visschershoek. Gisteren benoemd in Reddersburg: CNO heeft in de Vrijstaat toekomst en in Transvaal op sterven na dood. Bijv: Ontslag miv. 1 januari van Van Moerkerken zonder opgave van redenen, gelukkig gered (met vrouw en 7 kinderen) in Balmoral, waar H.H. van Rooyen vertrekt naar Bloemfontein. PS: op 9.10 een zoon geboren.

20.1.1906 Reddersburg. Probleem: veel Gereformeerden sturen hun kinderen naar de (gratis) Gouvernementsschool, en het hoofd De Witt is Geref. (en schoonzoon van Emer. Predikant Coetzee). Bijeenkomst te Bloemfontein versterkt idee van toekomst voor CNO.

5.2.1906 Reddersburg. School geopend, assistente is mej. A. Postma; ik stuur foto ervan [niet aanwezig]. Hoop, dat CNO geen geld geeft voor de oprichting te Bloemfontein ’ van een meisjesschool. ’t Zou jammer zijn dat het geld daarvoor, voor een instituut hoofdzakelijk voor rijke, gebruikt werd’.

19.3.1906 Reddersburg. Dank voor 50 Pond van CNBC. Schoolgebouw te klein, thans 108 leerlingen; Mej. Postma trouwt met onze dominee en gaat naar Pretoria. Nu mej. Janse, een winst voor de school. Richtte een vereniging op voor onderlinge oefening, met Kerk-, Vaderl. en Alg. Geschiedenis.

10.6.1906 Reddersburg. Er is een schoolbelasting, die wij principieel niet betaalden; wet daarom ingetrokken.

15.6.1906 Reddersburg. Hier tevreden, hoewel het hoofdgebrek der Afrikaners zeker wel huichelachtigheid is. Over De Wet, hoofd gouvernementsschool. Rel: De Wet en ds. du Plessis ter inspectie [in margine: Niet voor de krant]. Kritiek op plan Meisjesschool,’en nog wel een voor rijkeluis kinderen’- NGK geeft 4500 Pond, CNO 1500, voor een Kerkschool [=de drie kerken, met leidende rol door de NGK]. En die NGK spreken Engels – CNO geld voor Engelse kinderen – laten ze dat maar zelf doen. Doe al wat u kunt ertegen.

Juffr. Janse gaat na 3 maanden weg, het bevalt haar niet hier; juffr. Turkstra uit Rustenburg komt nu. W. Klooster klaagt steen en been, over toekomst van betalingen; deelneming aan CNO is zwak, door slechte toestanden en leden die hun verplichting niet kunnen betalen of naar Gouvernementsscholen over gaan – zelfs bestuursleden van Van Bruggen en Riemersma, Boneschans.

26.7.1906 Reddersburg. Bijlage (manuscript) van Corresp.: Verslag van de officiële herbegrafenis van de gevallenen.

3.12.1906 Reddersburg. Ben secretaris van schoolbestuur geworden, naast ds. du Plessis.

22.1.1907 Reddersburg;

6.4.1907 Verslag CNO Reddersburg over Maart 1908 [sic].

5.5.1907

6.5.1907 Visser [H. Visscher] in dienst bij Department ‘Hij, die de ziel van CNO moest zijn als gevolg van zijn betrekking als secretaris, is nu weg, dus CNO zielloos.

27.10.1907 miv. december mej. Turkstra weg wegens huwelijk.

6.4.1907 Reddersburg, Verslag over financiën over 1908.

5.5.1907 Reddersburg. Wie regeert eigenlijk: die boere of die magnate? Mej. Turkstra gaat weg, trouwen met J. Lion Cachet van Bethulie.

6.5.1907 Reddersberg. Bericht: Viss[ch]er van CNO naar Departement ‘Hij, die de ziel van CNO moest zijn …. Dus CNO zielloos. Over toekomst hier: in 1907 CNO-school weg. Voor de derde keer opnieuw beginnen?

27.10.1907 Reddersburg. Oudervergadering: gaat gewoon door totdat in 1907 de Onderwijswet er is. Op 15 sept. Een zoon geboren.

20.1.1908 Reddersburg. Mej. de Beer ipv. Mej. Turkstra.

2.3.1908 ds. J.A. du Plessis, Reddersburg, en ds. W. Postma uit Bloemfontein waren bij Hertzog over onderwijswet.

3.5.1908 over behandeling schoolwet.

4.4.1908 dank voor wissel van 5 Pond voor maart.

29.6.1908 Persoonlijk; financiële dank voor steun van CNBC en ook persoonlijk: uw steun heeft zin gehad.

29.6.1908 formeel: brief van ds. J.A. du Plessis en J.B. Jansen van Rijssen aan H.J. Emous, voorz. CNBC: dank voor steun verleend, nu wet in behandeling in parlement; bestuur wil onderhandelen over amalgaam van onze school met die van het Gouvernement.

6.7.1908 stuurt art. van ds. Louw (Heidelberg) in de *Volkstem*, in de geest van de Verenigde kerk en ds. W.P. Steenkamp in 1904/5, nu te Amsterdam [voor studie VU].

19.7.1909 Reddersburg, Heb lang niet geschreven, door ’n soort van lusteloosheid en onverschilligheid voor m’n werk … dagelijks al meer en meer, dat het ideaal van het werk verloren is. Je voelt je zo als een ’n loondienaar. … Taalcongres Bloemfontein 1 juli: Geharrewar. Affaire van die Akademie: 30 ‘onsterfelike’ mensen als ds. H.S. Bosman, terwijl Dr. [J.D.] du Toit gemist wordt, die waarlik schone Afrikaanse gedachten schreef. Wel Preller (*Volkstem*) - zijn *Piet Retief* is wel in het Afrikaans – maar welk Afrikaans: vertaald Hollands. Dan ’n zekere Advokaat [E.G.] Jansen uit Natal, ’n jong broekie’ van misschien 20, 23 jaar, .. Op 13 mei zoontje geboren/ Vader was hier, de autoriteiten in Transvaal maken het hem niet gemakkelijk.

4.2.1914 Reddersburg. Geslaagd voor examen Tweede klas OVS – nodig voor positie als vice-principaal middelbare school. Met vakantie bij vader en Riemersma. Vader geen onderwijzer meer, heeft goed stuk grond; maar doet aan politiek – een sterke Hertzogman.

**Inv. 254 Brief van T.N.H. Janson (Dullstroom), 1906**

5.7.1906 Dullstroom. Heeft verwelkomd onderwijzer J. van Melle voor CNO-school hier. Kwestie Gouvernementsschool-CNO.

**Inv.nr 255 Brieven van H. Jerling (Keerom, Rama), 1904-1907**

*H. Jerling is lid bestuur; onderwijzer was G.A.C.D de Haas, op commando 1899-1902*

17.2.1904 Keerom. Onderwijzer de Haas meldde eindelijk: blijft in Vrijheid, kreeg geen permit om Transvaal in te komen. Stuur een onderwijzer, de school staat stil.

26.8.1904 Keerom. ‘t Gaat goed met CNO-school, lijst leerlingen.

3.11.1904 Keerom. Dank voor 25 Pond voor school – gebruikt voor aankoop van onderwijs-materialen.

24.3.1905 Keerom. Geeft knipsel uit *Volkstem*: regering wil alle scholen en kerkscholen overnemen, ‘misschien met een Valsch Juk zoo als wij noemen’.

22.10.1905 Keerom. Gaat goed met onze CNO-school. Meester De Haas doet moeite om Rooodehoekschool te laten leven nu Buitendorp drie maanden naar Holland ging. Ds. Theron tegen CNO, etc.

15.1.1907 Keerom pk. Bethlehem. Krijgt geen geld meer na eerste kwartaal, ‘Waarschijnlijk kan het zijn door de meisjesschool te Bloemfontein. Waar de meisjes moeten leren als andere onderwijzeressen der Engelsche Gouvernementsscholen. Het is te betreuren als de Keeromschool nu ten einde moet lopen.

Blz. 4 ondertekening H.C. Jerling. PS Deze brief heb ik door éen van de leerlingen laten schrijven die van het begin in de Keerom school zijn onderwijs kreeg en nooit vroeger in school geweest. Daarom zal het toch treurig weer als die school moet ten einde loop.

7.2.1908 Rama. Heden vergadert in het schoolgebouw op Rama de schoolcommissie en belangstellenden. ‘Staande de verg. werd besloten, U mede te deelen dat zij niet nalaten kunnen U en Uwe commissie hartelijk dank te zeggen voor de hulp ons toegezegd bij het verleenen van subsidie’.

Wat betreft het *her*openen van de school op Keerom, wat volgens omstaande notulen een onmogelijkheid is, melden wij dat wij met den heer Jerling zoo teleurgesteld zijn, dat respekt ons verbiedt om over dien man verder te schrijven. Hoogachtend Uw dnr. P. J. Naude, voorz.; D.S. Naude, penningmr.; A.A. Cloete lid, A.A. van Eeden lid; M.G. Human, M.E. Eksteen, J.J. Kriel of H.C. Naude P.G. Schoeman. G.A.C.D. de Haas Secr.

Achterzijde Rama 7 febr 08 Afschrift gedeelte notulen v.d. verg. d.d. 17 Oct 1907. Cloete: tijd om school naar Rama verplaatsen. De Voorzitter de Heer Jerling: Daar nu besloten is om te verplaatsen bedankt Jerling als voorzitter en als lid vam de Commissie … Op voorstel Cloete – D.S. Naude besloten notulen te ondertekenen. Geen bezwaren tegen notulen. De voorzitter w.g. H.C. Jerling

**Inv.nr 256 Brieven van A.E. de Jonge (Zutphen), 1897-1898**

30.11.1897 Dank voor inlichtingen. Ik kom in Amsterdam. Heb passage gemaakt bij Bruinier en Co.

5.12.1897 Zutphen. Verbaasd, dat De Vries en Co vraagt passageformulier in te vullen, Ik heb alleen met Van Lennep gesproken.

20.9.1898 In zee, dwars van de Str. v. Gibraltar. Zeeziekte onder het gezelschap behalve onze kleine pop en ondergetekende. Mevr. Kamp. Gravesteyn.

**Inv.nr 257 Brieven van T. Joosten (Bapsfontein), 1897-1900, 1909**

15.6.1897 Bapsfontein, distr. Pretoria. [H.] Voordewind, reiservaringen. Moest in Kaapstad volle treinkaartje betalen, Van Lennep had niet ´onderwijzer´ op papier gesteld. In Pretoria zei [C.G.] De Jonge aan Voordewind door te reizen, maar verzoekt mij een paar dagen te blijven, misschien komt een functie dichterbij Pretoria. Na tien dagen Bapsfontein. Heden school geopend, slechts 13 leerlingen.

27.8.1897 Bapsfontein. School met 28 leerlingen (verdeeld in 4 standaarden). Geef op verzoek catechisatie op zondag. Van kerkgang geen sprake hier, te gast ’s zondags bij deze of gene boer waar de vraag is of meester wil boekevat. De boeren maken over ’t algemeen weinig werk van kleding, van ontkleding evenmin. ’s Avonds gaat de jas en het vest uit, en de schoenen, en klaar zijn zij om onder de deken te gaan liggen.

25.2.1900 Pretoria. Regeringsbesluit: familie van gesneuvelde ambtenaren krijgen nog drie maanden salaris. Dus: mevr. De Jonge krijgt deze maand niet meer. Daartoe opgericht een commissie door Klooster, H.H. van Rooyen, Joosten.

9.3.1900 Pretoria. Persoonlijk. W. Klooster, H.H. van Rooyen en ondergetekende hebben commissie opgericht om vrouw en kinderen van C.G. de Jonge niet hulpeloos blijft zitten. In een week al 40 Pond – zij krijgt maandelijks 25 Pond.

24.5.1900 Pretoria. Zaak mevr. de Jonge gaat goed. Regering heeft besluit herzien, zal helpen.

9.4.1909 Pretoria. Conform afspraak, onderzoek situatie kinderen van Cars de Jonge. De weduwe had veel schulden en weinig bezittingen – dus lang niet betaald. Volgens de wet worden de schulden niet aan de kinderen verrekend, maar de tweede man – weet niet waar hij nu aan toe is. Voor de kinderen bleef het huis, met 550 Pond hypotheek. Situatie en verder opleiding kinderen.

**Inv. nr 258 Brief van G. van Moerkerken (Witkop), 1905**

13.3.1905 Greylingspost, Tvl. Brief van J.A. Joubert ten behoeve van Gerrit van Moerkerken, CNO-onderwijzer te Witkop, distr. Potchefstroom, pk. Lindequedrift, geboren Deventer 1850, arr. 1888 als Gouvernementsonderwijzer in Transvaal en OVS, 1902 gevangen genomen door de Engelsen. P.H. van Moerkerken, leraar HBS Utrecht is een (overleden) broer, broer Albertus van M. in Kampen leeft nog. Hij is sinds april op de Ebenhaëzer school bij Pretoria. Vraagt enige steun voor hem.

**Inv.nr 259 Brieven van J.P. Jurrius ( Pretoria, Rhenosterfontein, Barberton, Pretoria), 1896-1899**

14.11.1896 Pretoria. Is nu 2e assistent bij O. Boersma.

21.11.1896 Pretoria.

22.11.1896 Pretoria.

7.12.1896 Pretoria. W. Klooster aangekomen, op particuliere school. J. Bergmans naar het Gymnasium, jammer voor het Departement. Vervolg van Journaal.

13.12.1896 Pretoria. ’t Is zondag. Hedenmorgen naar de Dopperkerk, waar ds. [P.] Postma sprak, die ik eerder zag bij mijn sollicitatie. Journaal (vervolg): Teneriffe.

21.12.1896 Pretoria. Was op Paardenkraalfeest. Lub. Gisteren de neef van Emous, luitenant, ontmoet. Vervolg Journaal.

12.5.1897 Rhenosterfontein. Vrouw nog niet gekomen, misschien in juli.

3.6.1897 Barberton. Journaal; reis op de ‘Scot’ etc., in Pretoria. Gaat Mansvelt opzoeken: een lang gesprek en ik was schrikkelijk teleurgesteld., etc. Mijn vrouw is hier gezond. Het kind is hier normaal en sterk geworden. Ik zelf heb een leuk leventje, zonder zorgen.

12.8.1897 Rhenosterfontein. Dhr. Gaarkeuken.

11.4.1898 Pretoria. Benoemd tot klerk a/h Departement van Onderwijs.

13.7.1898 Pretoria. Funke, Van Rooijen weer gezond. Endendijk een snaak.

31.7.1898 Pretoria. Joosten is weer hier, H.H. van Rooijen naar Roodeplaats. Sausenthaler woont nu in bij ons tijdens dat zijn echtgenote in Nederland is (in het ruime huis, ooit van C.G. de Jonge) en zie nu alle onderwijzers die binnenkomen: Timmerman, Scholtens begint met Engelsch medium. Mijn zwager Hoogendijk gaat het goed aan Farao’s hof en begint eerst een zoon des lands te worden. Klooster, mijn vriend, is hoofd van de Pretoriasche bende, wier ledental klimt.

12.2.1899 Pretoria [rouwrandblad] Op mij rust den zeer treurige plicht, U het overlijden mede te deelen van mijn innig geliefde man. Hij ontsliep in zijnen Heer en Heiland, dit is mijn eenige troost. Hoogachtend heb ik U de eer te zijn, UEd.Heer, de wed. J.P. Jurrius.

**Inv. nr 260 Brieven van F. ten Kaate (Bodegraven, Buffeldoorn), 1898-1899**

8.8.1898 Bodegraven. Solliciteer voor Transvaal, ben onderwijzer op Chr. school Bodegraven.

10.9.1898 Bodegraven. Trek benoeming in, door omstandigheden van verschillende aard.

14.10.1898 Bodegraven. Moet benoeming nog overwegen. Waar ligt die plaats?

21.10.1898 Bodegraven. Geen antwoord op vorig schrijven ontvangen. Benoeming te Kafferskraal in overweging. Informatie over die plaats. Ik kom met vrouw en drie kinderen. Hoe ver per spoor naar K.? hoe ver van station? Hoe ver van een dorp? Op de kaart kan ik K. niet vinden.

31.1.1899 Bufferskraal, wijk Onder-Schoonspruit distr. Potchefstroom via Hartebeestfontein. Geen vrolijk verhaal. Departement informeerde niet en is traag, en kostte mij veel kosten.

12.12.1899 Buffeldoorns p.k. Welverdiend. Ben niet meer op Kafferskraal maar sinds 9.10 Buffeldoorns. Op Kafferskraal moeder overleden, 15.5. dankzij inspecteur Te Boekhorst naar Buffelsdoorn, en te midden van Gereformeerden – D. Postma hield hier zijn eerste preek in Afrika! Verschoond van commando-dienst, evenals Dijkers op Deelkraal (een uur van hier). Sausenthaler is gevangen. Het oog van het Transvaalsche volk is als een eenig man gevestigd op Hem, die machtig is ook door weinigen te verlossen.

*Zie ook Inv. nr 65*

**Inv. nr 261 Brieven J. Kamp (Pretoria, Potchefstroom), 1902, 1906**

*Jan Kamp (Enschede 1862-1924 Potchefstroom), onderwijzer, journalist, 1897 onderwijzer Zoutpansdrift distr. Rustenburg; op commando, onderwijzer Rustenburg, 1905 docent Litterarische afd. Theologische School Potchefstroom, 1912 hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde. Redacteur Het Westen. Zie SABW II, 364.*

3.8.1902 Pretoria. Versnippering van het Hollands Onderwijs. Advies: organisatie van een of twee stevige scholen in Pretoria, om gymnasium op te richten en vrij onderwijs eisen: bij de Engelse regering te zeggen: onze scholen zijn niet minder dan de uwe, subsidieerde ze.

21.1.1906 Potchefstroom. Over brochure *De Vrije School*, betekenis ervan. Autocratische grondslag van de politieke organisatie *Het Volk*, nog steeds zonder program, wat de heren wijzen, moet de massa prijzen, Botha en zijn clubje. Dus moeten we een onafhankelijk orgaan hebben, vandaar *Het Westen*. Over verhoudingen Afrikaners/Holalnders/Engelsen. Noodzaak van steun aan CNO.

21.3.[1906] Dank voor toezending van *Voor de Boeren* en een artikel in *Schoolblad*. Debat in *Ons Land* nav. brochure *De Vrije School*. Over Ds. Snyman te Steynsburg. Een (anonieme) Afrikaner te Pretoria zorgde, dat CNO 400 exx. van de brochure rondstuurde, daarop veel aandacht, en in 5 weken eerste druk ad 1000 exx. verspreid en congres heeft subsidie als grondslag aangenomen. Botha heeft subsidie nu aanvaard – om de leiding te behouden. Tactiek dus. Alleen genl. Beyers, hoewel een volbloed ‘Strever’, te vertrouwen, contact met prof. Cachet. Over slippedragers van Ds. H.S. Bosman. Over Congres.

Wil losse Blaadjes uitgeven. Kritiek op artt. over Schoolstrijd in ZA in *De Standaard* – denkt dat de Leiders het volk moet leiden, het moet juist anders om: het volk moet de leiders op het goede pas brengen – of aan de kant zetten.

**Inv. nr 262 Brief van J.G. van der Karst (Kaapstad), 1903**

5.8.1903 Sunny Side, Plumstead bij Kaapstad. Over afstand Engelsen-Afrikaners. Van der Walt (vroeger lid Kaapse parlement) en Steenkamp in de kolonie; komen voor de rechter, voor landverraad o.i.d. Overal werk voor immigranten-ambachtslieden, naar Transvaal gaan is tijdrovend; zij moeten niet in Kaapstad blijven hangen, maar naar de dorpen gaan. Kansen voor Onderwijzers en voor een Nederlandse bank

**Inv.nr 263 Brieven van J.F. Kastein (Sterkspruit, Trichinopoly, Weesp), 1897-1902**

15.10.1897 Sterkspruit, Lijdenburg. Ontvang *Schoolblad* door zijn vrouw gezonden. Hiemstra hoofd dorpsschool Lijdenburg, liberaal met een orthodox tintje, is tegen het beleid van Mansvelt. Ds. H.J. Neethling en Hiemstra zien mij met wantrouwende blik. Ben organist NG Kerk. Er was Nachtmaal, sprak collegae Van Dijl, van der Goot, Jonkbloed, Dijkstra en Op ’t Hof.

8.4.1898 Sterkspruit. Ga 3 mei naar de Kaap, vrouw en kinderen ophalen, samen met Van Dijl. De komst van Hollandse schoolmeesters roept tegenkrachten op. Maak het goed met ds. Neethling – maar zijn kandidatuur voor het schoolbestuur ging tegenover de Hollander kandidaat Schurink. Strijd tussen positief christelijk of openbaar wordt het, met gevaar dat dorpsschool Lijdenburg onder Hiemstra geheel verkeerd gaat. Over Op ’t Hof.

2.9.1898 Sterkspruit. Aanvullingsexamen 2e klasse gedaan, samen met Van Dijl en Op ‘t Hof. Departement betaalt nieuw schoolgebouw, mijn vrouw in Kaapstad opgehaald. Nieuwe school en huis. Assistente: mej. J. Dommisse uit Pretoria. 40 leerlingen. Engelse lessen geven. Mijne vrouw keek eerst wel vreemd op toen ze hier in het land kwam, doch ze begint zich hoe langer hoe meer op hare plaats te gevoelen. Op ’t Hof maakt het uitstekend, evenals Zuidervaart, Van Dijl en Hogenkamp, de laatste een tweede plaats, nabij Machadodorp. Tot op heden was het sukkelen. Hij heeft het zwaar gehad, en een zoon gekregen. Onderwijzersvereniging gaat het goed – er zijn enige kwade elementen in onze kring, producten van de Openbare school uit Holland, o.a. voorzitter Hiemstra. Wij, Christelijke onderwijzers, hebben de meerderheid in het district en bovendien de bevolking op onze hand en onze macht wordt nog voortdurend versterkt door nieuwe aankomelingen. Over de Kaap, groeiden invloed Afrikaners – ’t Is één volk van Tafelberg tot Zambesi. Wanneer zal het ook staatkundig één zijn? Doch dan eene eenheid zonder Rhodes. Het Afrikaansche volk wordt bij de dag sterker. De statistiek leert, dat de Boerenbevolking in 10 jaren door de snelle aanwas verdubbelt.

6.1.1899 Ohrigstad, mooie omgeving, Zwitsers, maar in de zomer te warm– de 17 gezinnen die er wonen zijn in de zomer elders, met planten van bluegomboomen proberen ze dat gebied gezonder te maken. Van Dijl op Vlakfontein, te midden van de Breitenbachs, echter slechts 20 leerlingen – op Sterkfontein 49. In November voor de derde maal inspectie van inspecteur H. Moora. Ben voorzitter onderwijzersvereniging gekozen. Op Dingaansdag vergaderd -Van Dijl, Op ’t Hof en Brummelkamp een paar dagen hier. Ds. Neethling heeft 5 Hollandse schoolmeesters op de banken, terwijl hij zelf ijvert voor Engelsch en Kaapsche onderwijzers.

22.12.1899 Sterkspruit. In de laatste week van October de school gesloten na de verschrikkelijke slagen bij Dundee en Elandslaagte. Als met alle Hollandsche onderwijzers den eed van getrouwdheid hebben afgelegd, ‘spreekt van zelf’. Swazies en Zulu’s. Limpers, Brummelkamp, Dijkstra en Meeth zijn ten oorlog. Ze liggen alle vier voor Ladysmith. Van Dijl is bij ambulance bij Ladysmith.

7.5.1902 Boerenkamp Trichinopoly [Ceylon]. Uw drie kisten zijn ontvangen. Onze scholen bloeien en zijn een waar succes. Voor velen is het kampleven een grooten zeegen geweest. Ofschoon nog rondtastend in de duisternis zijn we goedsmoeds, onzen weg op den Heere wentelen. Groote vertroosting dat vrouw en kind in Holland is.

18.6.1902 Boerenkamp Trichinopoly. Alle verenigingen (van krijgsgevangenen) zijn opgeheven, mijn school na een jaar opgeheven, alleen de godsdienstcommissie is er nog, ook na het vertrek van ds. Goddefroy naar Amritsar. Ook waren er scholen van S. Boersma en een Engelse.

4.7.1902 Boerenkamp Trichinopoly Sinds wat weken meer vrijheid, hek van het kamp staat open. Geven weer school, evenals Boersma, Van der Goor en De Winter.

24.11.1902 Weesp. Kreeg een brief van de komende echtgenote van vriend Brummelkamp, mej. H.J. Muller uit Hengelo. Ze vond die brief nogal kras, te kras voor het *Schoolblad*. Ik raadde haar aan de brief toch aan U te sturen, met een toelichting van mij. Citaat Brummelkamp: “eenmaal in een gevecht zijnde, gaf ik om geen dood of leven, maar schoot dood al wat Engelsch was, wat voor mijn korrel kwam’.

*Zie ook Inv. nr 88*

**Inv.nr 264 Brieven van A. Kat (Brakfontein/Vrijheid, Volksrust), 1903-1907**

*Arnoldus Kat (geboren 12.8.1883), zoon van Jacob Kat (zie inv. nr 265); huwelijk 1909 Zeerust (Inv. nr 431)*

18.8.1903 Kaapstad, A. Kat. Een week na aankomst een betrekking, 5 sh p.d. Mijn vader is doorgereisd naar Frischgewaagd, distr. Vrijheid, onderwijzer. Schrijft me ook te komen, ik ga over wat weken. Over Leger des Heils, dat langs de straten muziek maakt om diensten te beleggen.

3.10.1903 Vrijheid. [Post Card: Wagon crossing the Tugela River]. Arn. Kat. Zoo gaat het in de binnenlanden van Afrika. Met een dergelijke wagen werd ik van het dorp Vrijheid gehaald en gebracht naar de plaats Brakfontein alwaar ik als onderwijzer geplaatst werd.

28.12.1903 Brakfontein. A. Kat, c/o D.C. Swanepoel, Brakfontein distr. Vrijheid, Natal. Vraagt om leermiddelen standaard 1-3.

6.4.1904 Brakfontein. A. Kat. Goede wensen. Hier geen bizonderheden.

?.2.1905 Vrijheid. A. Kat. Geregeld met H. Visscher: maandelijks 2 Pond van mijn salaris overdragen aan mijn moeder in Nederland. Heb 16 leerlingen over vier partijen. Was met Chrismas Holidays in Pretoria, begrafenis van Transvaalsch grootsten staatsman Kruger bij te wonen. Zeer indrukwekkend. Ook op Vrijheid begrafenis van 56 vermoorde burgers te Holskrans, zeer grote opkomst.

1.5.1905 Brakfontein. Gelukwens met Uw verjaardag. Dank voor steun bij overkomst naar Afrika van mijn twee broers. Ze zijn gezondheid overgekomen en nu reeds in Pretoria.

28.1.1906 Volksrust. A. Kat. Confidentieel. Niet voor publiceeren geschikt. Ontving zoeven *Chr. Schoolblad* van 5 Januari, daarin art. over J. Kat jr,, Hollandsch onderwijzer in Vrijheid – een vergissing, daar ik denk dat ik bedoeld wordt. Ik was 2 jaren en 2 maanden in Vrijheid op 4 Pond per maand – waarvan 2 naar de familie (in Amsterdam) ging; dit was te weinig. Mijn vader ging na twee jaar naar Pretoria, ik wilde ook dichterbij Pretoria wonen, het Gouvernement gaf me Volksrust. Mijn stap (naar een Gouvernementsschool) heb ik gedaan om mijn familie te kunnen steunen.

**Inv.nr 265 Brieven van J. Kat (Frischgewaagd, Twijfelhoek), 1903-1905**

*De onderwijzer Jacob Kat (Edam 1.2.1848-1922 Pretoria), op 4.7.1878 getrouwd met Johanna Maria Viëtor, verliet 1.3.1899 Amsterdam en ging naar Transvaal, werd 22.12.1902 weer ingeschreven in Amsterdam en vertrok opnieuw naar Zuid-Afrika op 29.1.1903. Op die laatste reis werd hij vergezeld door zijn zoon Arnoldus (geboren 12.18. 1883 – zie Inv. nr 264), in 1905 kwamen Jan Christian en Marius Elise, in 1912 zijn vrouw Johanna Maria Kat-Viëtor en nog enkele kinderen; Jacob Kat woonde toen op Dwarsfontein en was landbouwer.*

5.10.1903 Frischgewaagd, J. Kat p.o. Leeuwnek, Schepers postmeester. Op 4 uur te paard van Vrijheid, bij een dubbel huisgezin – een weduwe en haar broer, elk met een lot kinderen. Weduwe en haar zuster zeer ontwikkeld, domineesdochters, vloeiend Engels maar in huis Hollands. Arnold [Kat] in de buurt. Financiën.

6.3.1904 Frischgewaagd. Post Card. Poststempel Leeuwnek 8 MRT 04, Vrijheid NATAL MR 9 1904, Amsterdam 3 APR 04. Afz. J. Kat, Frischgewaagd, p/c Vrijheid Leeuwnek. Heeft behoefte aan een schoolbibliotheek. In een krant lees mijn naam niet onder die in aanmerking zijn, [wel] S. Bijlsma (die zich in den oorlog niet anders heeft beroemd, dan door het oppassen van schapen voor een Engelschgezinde).

21.4.1905 Twijfelhoek, pk. Vrijheid; J. Kat. Dank voor U het gedaan om de beide jongens in Afrika te krijgen. Ze zijn in welstand gearriveerd; na drie dagen in Durban te zijn gebleven. De consul Van Maasdijk; naar Pretoria gegaan; mijn zoon Jacob schreef me, dat hij aan Jan een goede hulp had.. Ik ben hier nu een jaar. Over ouders die kinderen Engels willen spreken.

Toegevoegd:

24.5.[1905] Hazenjacht, J. Kat Jr [Jan Christian, geb. 1889]. Adres: P.R. Capetown. Dank voor steun en kosten voor mijn familie. Zal mijn overtocht vergoeden en werken als timmerman. Het onderwijs is mijn branche niet, ‘dat de Hollanders ’t zwaar hebben onder de Engelschen … Je bent slechter dan een kaffer, want die spreekt Engelsch’.

**Inv. nr 266 Brief van P. Kat (Roodehoek), 1905**

13.10.1905 Roodehoek pk. Kafferskop via Bethlehem. P. Kat, onderwijzer CNO. Zendt verslag opening school.

**Inv. nr 267 Brieven van J.A. Ket (Ierseke; Witkopjes), 1897-1898**

*Jan Adrianus Ket, 35 jaar, werd hoofdonderwijzer Witkopjes, distr. Pretoria.*

21.11.1897 Ierseke. Meldt zich.

2.12.1897 Ierseke Verzoekt *Chr. Schoolblad* tot vertrek naar Zuid-Afrika in maart.

10.12.1897 Ierseke. Met drie kinderen (in maart 8, 4 en 1 jaar oud). Over passage.

17.1.1898 Ierseke. Vertrekt 12 maart.

15.2.1898 Ierseke. Vertrekt Ierseke 26/2.

**Inv. nr 268 Brieven van A.H. Klazinga en mevr. B. Klazinga- (Welverdiend, Winterswijk, Wierden, Pretoria). 1901-1903**

*A.H. Klazinga, 24 jr, 1892 naar Transvaal, 1898 Onderwijzer Welverdiend, distr. Wolmarans. Zie ook Inv. nr 90*

March 1901 Welverdiend. A.H. Klazinga, Acting Chief Wolmaransstad Ambulance, aan The Honor. Officer in command …district of Wolmarans and visiting area, the farm Welverdiend. Verwacht veiligheid voor zijn huis en familie aldaar. [doorslag, openlijke proclamatie?]

Sept. 9. 02 London, S.W. 21 Rossette Mansions Chelsea. Dear Mr Klazinga …. Yrs sincerely E. Hobhouse

5.10.1902 Den Haag. Ign. Ferreira, namens Genl. de la Rey, stuurt certificaat voor Klazinga:

*Dit dient te certificeeren dat A.H. Klazinga gedurende den oorlog onder mij heeft gediend als hoofd van het Ambulance “Roode Kruis” afdeeling Wolmaransstad; dat hij trouw heeft gediend en zijne plicht met nauwgezetheid heeft nagekomen, en zich tevens algemeen verdienstelijk heeft gemaakt. J.H. de la Rey Asst Comdt Generaal. Den Haag, 5de Oct.1902*

*The Transvaal Critic*. December 12, 1902, p. 807: “Schools for Scandal”

14.10.[1902] Winterswijk. Brief van Mevr. B.J. Klazinga: Ontving een brief van echtgenooot Klazinga, hij is bij Vaandrager, wacht op een plaats om te gaan onderwijzen.

5.11.[1902] Winterswijk. Mevr. Klazinga: kreeg brieven van Misses Hesse en mej. Visser, zij gaan op de ‘Kanzler’ of via De Vries en Co.. Wil ook zelf gaan.

11.11.1902 Winterswijk. Mevr. Klazinga: Over reis en financiering. Als U Adolph [Klazinga] zijn brief laat drukken, mag ik dan als ’t u blief ook een exemplaar er van hebben. (Annotatie van Emous: er is f 450 beschikbaar voor mevr. Klazinga en haar 2 kinderen).

14.11.[1902] Winterswijk. Mevr. Klazinga: Ga derde klasse varen om geld te sparen. Gisteren schreef Miss Hobhouse mij, dat ze mij adressen van eenige harer vrienden te Kaapstad wilde geven, die mij wellicht konden helpen met ‘t permit, enz. Vindt U dat niet erg aardig van haar. - Vraagt alvast f 25, om wat schulden te betalen en reisgeld. P.S. een portret van U en uw vrouw, om u steeds te kunnen gedenken.

25.11.1902 Wierden. Mevr. Klazinga: Ontving een brief van Klazinga. Schreef dat [N.] Tromp een school had dmv. Ds. Postma. Bij hem was een Riemersma. Die had een stuk grond gehuurd, om te boeren en bouwde er een school, loopt goed. De Vries en Co zegt dat ik op 6 december vroeg de boot op moet - ben ik op tijd als ik de eerste trein in Almelo 6.14 neem en 8.53 in Amsterdam, of kan ik al de avond ervoor het schip op? Miss Hobhouse heeft me veel introductie kaarten voor Kaapstad gezonden. Maar die mensen zeggen allemaal dat ik geen permit meer noodig heb voor Transvaal. Weet U daar iets van?

23.3.[1903] Pretoria. Mevr. Klazinga: De brief van Klazinga aan U, hebt U toch ontvangen en er in gelezen, hoe het met ons is gesteld. Overleg met Viss[ch]er over een standplaats, wacht op Belfast. Willekeurig gedrag Engelsen, eisen certificaat van ‘t Engels – ze verdrukken het Hollandsch heel en al. Alleen ambachtslieden verdienen veel geld. Ik heb twee Hollanders in huis als kostgangers. Mijn zwager Willem, vroeger onderwijzer, nu boer en nog een. Mijn man is altijd ziekelijk, hij heeft een te ongezonde betrekking. Boudine Klazinga.

4.5.1903 Pretoria. Brief van A.H. Klazinga: Wilde pas schrijven als ik een baan heb, ongehuwden krijgen die wel, omdat er geen huizen beschikbaar zijn. Volgende maand begin ik te Rooikopjes als onderwijzer CNO, ong. 4 uur te paard van Pretoria en aan de Oosterlijn spoor, station Elandsrivier; ong. 25 leerlingen, maar kan ong. 50 worden als er tenminste geen Engelse school komt; de gouvernementsschool is 3 uur te paard ervan. Het zal september a.s. 4 jaar zijn, dat ik actief was. Al mijn boeken zijn verbrand. Met mijn vrouw en de twee kleintjes gaat het uitstekend. Klazinga en echtgenoote.

**Inv. nr 269 Brieven van A.E. Kleekamp (Naudesfontein pk. Bethal), 1899**

Ongedat. Brief van mevr. Kleekamp-Schermer: zoon kan wegens ongezondheid nu niet kan komen (leerling? Assistent?). Veel dank voor aandacht voor haar zoon.

8.6.1899 Naudesfontein pk. Bethal. A.E. Kleekamp. Na een stormachtige reis (hoewel uiterst aangenaam), zijn met ons drie gezond aangekomen, te Pretoria ontvangen door dhr. De Jonge. Na 9 uur spoor en 9 uur rijden in een sjees te Naudesfontein. Op 5 juni school geopend. Standaard II is erg dom: twee jongens van 18 en 20 kunnen nog niet eens aftrekken.

3.7.1899 Naudesfontein pk. Bethal. Al bijna anderhalve maand hier aan het werk. 4 standaarden bijeen; nu 22 leerlingen. In juni vacantie, met Voordewind naar Pretoria, onderwijzerscongres. Woont bij Naude (evenals 8 schooljongens). De slacht: één schot is voldoende, dan worden ze door de Kaffers verder schoongemaakt. De Heer Naude is Oom Piet, ontwikkelde boer, ongeveer 40 jaar, secr.-penningmeester Schoolbestuur. Volgende maand Inspectie van H. Moora.

29.9.1899 Naudesfontein pk. Bethal. Langverwachte oorlog is begonnen. Boeren al 27 of 28 sept. opgeroepen. Naude is al oorlog toe. De Zulus zijn door de Eng. gewapend en zijn opstandig, tegen of voor de boeren, dat weet nog niemand. School gesloten. Wat ik nu al die tijd doen moet? Ik hoop Uw raad op te volgen en goed te werken voor ’t examen. Heeft paard en kan al schieten. Zal mijn patronen bewaren, ze mochten eens nuttig kunnen wezen voor roovende Kaffers, enz.

**Inv. nr 270 Brieven van Mej. A. Klompje (Pretoria), 1922-1931**

12.12.1922 Pretoria. Onderwijzeres Oost-Eindschool. Woont met mej. Reuland in een huisje in de pastorietuin van ds.Van Broekhuizen. Over stemming in schoolvereniging, over onderwijs in Afrikaans of Nederlands: 98 tegen 98 ! De oplossing: parallelklassen.

23.10.1923 Pretoria. Reuland is getrouwd met mnr. Brenkman, heeft huisje in Gezina, een plekje even buiten Pretoria. Hogere Oost-Eindschool nieuw gebouw. Economie, droogte, sprinkhanen.

16.12.1924 Gezina. Woont in bij gezin Brenkman. Komt in april 1925 met mw. Brenkman-Reuland en haar kind met verlof naar Nederland. Afrikaans en Hollands op school, het laatste daalt in aantal. Momenteel in Johannesburg, ontmoette collegae dames Goote en Brouwers.

9.10.1928 Gezina. Over groei en uitbreiding van Pretoria.

18.3.1931 Gezina. Is onderweg naar Amsterdam, moeder terug brengen die ik er niet wil blijven.

**Inv. nr 271 Brieven van W. Klooster (Pretoria), 1899-1928**

*Willem Klooster (Assen 1865-1943 Haren Gr), 1896 naar Zuid-Afrika, 1897 hoofd Oosteindschool. In 1929 terug naar Nederland.*

*Foto: Portret W. Klooster, gemaakt door P.J. Kloppers Jr, Nachadodorp 1908 (met kopie 2024).*

5.8.1899 Over eigen ontwikkeling sinds aankomst in 1896, idealen voor de Oosteindschool.

7.6.1902 Ziek in december 1901, ontving uw kaart van oktober, de enige tijdens de oorlog ontvangen. Nu vrede, toekomst onderwijs vaag en onbekend. Nu 148 leerlingen. Toekomst? P.S. Dank voor bericht dr. W.H. Sav. Lohman, praat met hem.

5.7.1902 Briefkaart. De toekomst lijkt zeer donker.

11.7.1902 P.v.d. Burg, secr.penningmeester. Oosteindschool: Copie. Staatsbeleid is: onderwijs is staatszaak; bijbelse geschiedenis, indien door ouders gewenst, kan in het Hollands; dus: het hollands wordt vreemde taal. We gaan door. Gebouw door Holland kopen? Subsidie? Dit ook gezonden aan Kretschmar van Veen [Bijstandsfonds], dr. W.H. de Sav. Lohman, en Roosegaarde Bisschop.

31.8.1902 Stuurt foto [niet aanwezig] van personeel: Bonsma, mej. J. de Cock, mej. Hollenbach, Klooster, mej. Westmaas.

6.9.1902 Wacht op brief Beelaerts van Blokland {ZASM]. Zal als situatie goed is melden om gezin te laten overkomen met de beloofde hulp; woon sinds augustus bij een Engels gezin in boarding, ook goed voor Engelse taal. Meer geld nodig, kan mej. de Cock en Bonsma niet missen voor de school, maar dan moeten ze betaald worden.

20.10.1902 Bestuur aan Kretschmar van Veen: toestand onhoudbaar, moet 1.12 gebouw uit.

21.12.1902 Onze school gelijkstellen aan buitenscholen kan niet: Pretoria is duurder. Kretschmar beloofde 65 Pond per maand voor half jaar. Geeft zekerheid, kan Bonsma gaan trouwen en mijn vrouw overkomen. Toen: het geld betreft voor alle scholen!

19.1.1903 Er komt een vergadering. Bestuur nu: Joh. Rissik, Jan Lombard, J. Delfos, J. Vegter, van Reijn, P. v.d. Burg.

26.1.1903 Vergadering schoolvereniging: we willen een vrije, Christelijke Hollandse school, waar ouders en begunstigers recht van spreken hebben.

12.2.1903 Vertel niemand wie uw correspondent W. [=W. Klooster] is. [J.L.] Moerdijk, de woedende pro-boer, de hater van al wat English was, zoolang hij schatten verdiende, is met pak en zak naar de Engelschen overgeloopen, met geweer en patronen: zie hier de eerste national scout op onderwijs-gebied.

2.3.1903 gesprek met ds. H.S. Bosman. Ik vrees, dat allerlei kerkelijke dingen hem weer parten spelen. … Hij zou zoo ontzaglijk veel *kunnen* doen. A.D.W. Wolmarans lid Schoolbestuur geworden.

?.5.1903 Kopy van een artikel van W. , ’Het nationaal onderwijs in Transvaal’ (4 blz.).

31.5.1903 Schoolzaken. Na drie jaar vrouw en kind weer terug. Nieuw lid Schoolvereniging J.J. Prinsloo ipv. Dr. Lingbeek (die hard heeft gewerkt voor de *chr.* nat.school , een man die in Nederland zijn kinderen naar een neutrale school zou geven).

9.6.1903 W., Kopij artikel over Chr. Nationaal Onderwijs. Met PS voor Emous alleen, over Moerdijk.

4.10.1903 Ds. H.S. Bosman en zijn Eendrachtschool. Vriendenkring gaf schoolzaak aan een Commissie: heel goed, moet geen zaak van wat Hollandse onderwijzers zijn. Maar: plan voor slechts twee scholen in Pretoria – wat blijft van CNO?

11.11.1903 Overdruk *De Volkstem*. Artikel: Onderwijs. Een belangrijke vergadering. Over CNO.

5.12.1903 Over niet opgenomen brief/artikel (tegen eerder artikel in *Schoolblad* over Eendrachtschool).

2.1.1904 Pretoria. Eendrachtschool is Afrikaans Engels, doet niets met Hollands. Dr. H. Reinink is directeur geworden om Hollandse subsidies binnen te halen. Zet J. van Bruggen niet op één lijn met [F.H.] Olland – hij is veel beter.

22.2.1904 Belooft volgend e week art. over J. van Bruggen ‘die ik nog gaarne mijn vriend noem’, en CNO.

29.2.1904 Kloosterman te Dinteloord vraagt, dat ik schrijf in *De School met den Bijbel*. Vraagt informatie over Kl. en het blad.

25.3.1904 Sinds enige maanden zond ik U niets voor Uw blad. Ik kan dit onmogelijk doen. Het geknoei van ds. Bosman, het gemodder van CNP met de regeering, en vele andere dingen, maken dat ’t zoo goed als onmogelijk wordt voor ’t publiek te schrijven. Af en toen jeuken mijn vingers …. In ’t kamp der Filistijnen zal gejuich komen over onze verdeeldheid, de Ds. B’’[Bosman] partij zal nog harder gaan knoeien en in Holland zal men misschien de hand op de zak houden. Daar zijn voorname oorzaken, welke men de vloek van Afrika zou kunnen noemen, ’t is het halfslachtige in alles, en ’t eigenbelang, dat alle voorzit. Situatie en voorstel.

16.4.1904 Dank inzake Kloosterman.

27.6.1904 poststempel Pretoria, poststempel Amsterdam 17 JUL 04 Post Card: Dutch School Pretoria Oosteindschool [foto]

28.6.1904 telegram: ‘Dank Nederland voor steun CNO. Onderwyzersvereeniging Klooster Tromp’.

4.7.1904 Hoofdbestuur W. Klooster voorz., N. Tromp eerste Secr.. Telegram, uitleg en dank van Vereeniging van Onderwijzers en Onderwijzeressen in Z.A.

4.7.1904 Smuts is in Engeland, denkt ook naar Nederland te gaan, zei hij mij. Neem contact met hem op! Kloppers wordt Hoofd Westeindschool, Bonsma op Normaalschool Heidelberg.

18.9.1904 N.a.v. lezing van Mansvelt (in *NRC*): het verschil tusschen Hollander en Afrikaner is weg. Is dat hooge politiek of pure onnozelheid? Kruger, Smuts. Botha zijn niet tegen de Hollanders, de eenvoudige boer ook niet – ’t Kwaad zit bij de predikanten in de eerste plaats, en verder bij procureurtjes en agenten: half en kwartgeleerden, opgeleid in de Kaapkolonie en in Hollander een natuurlijke vijand zien. Nu is de deze een man van invloed, een soort heilige. Zijn taal is *de* waarheid. Zoo’n dominee is groot gebracht in ’t Engelsch stelsel in de kolonie. Mej. Adriani drijft haar school in die richting; erger nog dr. Reinink. Van Bruggen begrijp ik niet meer – een dochter werkt op Engelse school, de ander Normaal College, terwijl er genoeg banen bij CNO zijn. Van Bruggen zal daarover te laat berouw krijgen.

20.11.1904 Dank dat wij het eens zijn: een werkelijk Holl. onderwijsstelsel en niet een Kaapsch-Engelsch. Geest hoofdcommissie CNO is beslist fout, Goddefroy volgt nu ds. Bosman, Reinink laat CNO vallen. Wie is toch prof. Muller? Leent zijn naam aan de Eendrachtschool, laat zich schijnbaar gebruiken door A.D.W. Wolmarans om zijn collega Godefroy, die gansch niet zonder zonde is, te nekken. Wolmarans: een der slimste Afrikaners, gaf een zoo goed als waardeloos stuk grond voor ambachtsschool – ter vergroting waarde plaas van Wolmarans. Vergaande goedheid van deze voorman! Gelikt door Hollanders van het kaliber [L.L.] Steen. Advocaat Esser, Esser jr is lid van CNO en stuurt zijn kind naar een Engelse school! Waarom hij in Examencommissie? Waarom neemt CNO niet onafhankelijke Hollanders als bijv. M.S. Lingbeek, Jorissen van de Bank? Heerlijke toestand: een aantal kwart- en half geleerde menschen. etc.

[*Prof. dr J.P. Muller (1854-1922), Ned. Herv. predikant en hoogleraar Amsterdam, Hervormd predikant Pretoria 1904-1909, SABW III, 659*]

30.10.1904 Poging van Vaandrager tot fuseren met Oosteindschool – het bezigheidsbeginsel van zijn school is de dood.

x.1.1905 Over congres, onderwijs en het Selborne-voorstel.

29.1.1905 Was met vacantie in Natal, en bij vriend Tromp. Over werk CNO.

13.2.1905 Eendrachtschool, Reinink.

20.3.1905 Stuurt *The Transvaal Critic*, geeft voorbeeld Engels stelsel. Hoe onderwijs in Vrijstaat verjaggeld is.

2.4.1905 Over Smuts kan ik niet een beslist oordeel geven, daartoe kan ik hem te weinig. Hij staat bekend als flink, doch ongeloovig. Hij loopt niet aan de hand van Ds. B[osman], doch ik vrees, dat hij, wat de taalkwestie aangaat, van ‘t zelfde soort is. – alleen A.D.W. Wolmarans -lid CNO - weet wat hij wil, de rest staat zich blind op Kaapsche examens, tot H.[?] Visscher incluis. CNO staat zwak. Bonsma gaat naar vrije school in Steynsburg.

PS Geheel privaat: Visser [Visscher?] godsdienstig staat niet hoog maar nationaal uitstekend, een lastig mens wanneer hij niet kan heerschen. Lid Vrijmetselaar waar Lingbeek voorzitter was.

28.4.1905 Vertrouwelijk als altijd. Onderwijszaken en -beleid [10 blz.].

8.5.1905 Ontevreden over CNO. PS over weduwe C. G. de Jonge. Mevr. van Meerten heeft veel voor het gezin van De Jonge gedaan, en doet er nog veel voor. De vroegere protegés van de Jonge, Moerdijk en Visscher, komen er nooit meer aan huis. Wil u met mij nog iemand aanstellen [in commissie toezicht op kinderen De Jonge] bijv. R. Reinink en Vaandrager of Vegter, dit vind ik best.

11.6.1905 Felicitatie met uw verjaardag.

17.7.1905 Benoeming Te Boekhorst geeft een treurige indruk.

7.8.1905 Brief van H.J. Bijleveld.

18.9.1905 Congres: Genl. Botha beloofde te spreken maar liet ons in de steek - bewust, denk ik, hij heeft nooit iets voor het onderwijs gedaan. Prof. Muller: waarheden als koeien; met Hoogenhout kan ik goed samenwerken; nu dus twee Afrikaners in het bestuur. Anti-Hollandse geest voor driekwart invloed van de dominees. Veel praten op het Volkskongres maar levert niets organisatie op. CNO zoals nu, met Visscher als secr. en inspecteur Nieuwenhuis, komt er niets van. Volkskongres staat stil. Onderhandelt met de regering. … Ben ik te scherp? Flinke Hollandse onderwijzers worden achteruitgezet, het Holl geld is weggegooid. Mannen als H. Visscher bederven ´t hier, en werken de Holl. Onderwijzers tegen: [F.W.] Wagner, Kamerling Onnes. [8 blz.]

22.9.1905 Ik stuur U de *Volkstem* over steenleging Eendrachtschool, een schrijven van Lingbeek erin, een Castor-olie circulaire van CNO. Ik schreef in *De Telegraaf*, maar die betaalt niet meer, dus dank ik ervoor.

16.10.1905 [H.J.] Bijleveld gaat gelukkig niet naar Bloemfontein, maar H.H. van Rooyen. Gesprek van Wagner en ik met Smuts; in een privé gesprek onlangs met Smuts: ‘Ons is moeg van die neukery van die predikante, maar ons kan ni klaarkom sonder die kerk’.

7.11.1905 Goede wensen.

19.11.1905 Over Eendrachtschool. PS Lingbeek naar Holland. [7 blz.]

16.12.1905 Zit met mijn gezin in Scheerpunt bij Riemersma; per fiets van Pretoria gekomen. Onderwijzerscongres: heb meer moed dan ervoor.

15.1.1906 Voor onze politieke voormannen is de heele onderwijszaak niets anders dan een politiek agitatiemiddel. Voor de kerkelijke voormannen is ’t een kwestie van macht óf de staat óf de kerk zal heerschen.

25.3.1906 Verslag onderwijscongres in *Volkstem.*

21.4.1906 CNO-leden: ds. Bosman onderhandelt met de regering; dr. [P.J.] Muller: ’n kerkelijke kamphaan die door z’n veel praten altijd meer bederft dan goed maakt; ds. M. Postma – een simpele dweeper; A.D.W. Wolmarans maakte van zijn kerk een bezigheidje, en zal als hij de kans vindt ook van CNO; Genl. Beiers vloekt tegen Engelse songs, maar zijn vrouw geeft een Engels concert; H. Visscher die voor de oorlog een postje boven zijn begrip, noch optreden noch organiseren kan; te Boekhorst probeert te sparen van zijn mimimum salaris, zonder hart voor christelijk onderwijs.

30.4.1906. situatie slecht.

2.5.1906 Staan voor het einde, subsidie gestopt. Hier en daar blijft een schooltje over. De goeie onderwijzers hebben zoo lang armoede geleden, dat ze opgeven.

5.5.1906 H. van Setten, aan W. Klooster, Driefontein. Onzekerheid CNO. Volgens Riemersma is Binnendijk naar de Engelsen overgegaan – in de Vrijstaat slechts 2 CNO-scholen, geloof ik. Over [J.] Van Drimmelen (student in Utrecht – van Hollands geld?).

13.5.1906 Riemersma is om de onzekerheid gegaan bij CNO – salaris te laag. Alles werkt mee van ’t geloof in CNO te verminderen. Riemersma was dat geloof kwijt. Als jonge J. van Nijen niet naar Vrijstaat was gegaan, was hij ook reeds over geweest. Hier heerscht algemeen de idee, dat ’t geld van uit Holland gestuurd, oud Regeeringsgeld is, en dat men daarom in Holland nooit een eind heeft gemaakt aan ’t verknoeien hier. Dan die menschen als [J.L.] Moerdijk en vooral [F.H.] Olland ontzaglijk veel kwaad. [J.] Lub doet ook alles om de Engelschen te helpen, maar doet het fair, en doet voor ’t Hollandsch en de Hollanders, wat hij kan. Olland is gewoon een ploert, Moerdijk geldmaker, Lub een fatsoenlijk mens. Een geldmaker is Riemersma niet. … “.[J.] v.Bruggen was uw man nooit.” Ik weet het. Ik zelf dweep ook niet met hem. Maar van Bruggen was in den ouden tijd een stut in Dr. M[ansvelt’s] rug, een krachtig strijder naast de Jonge en de baan breker voor ’t Holl a.d. Rand; een bekend voorman onder ons. Hier brief van collega van Putten.

*Volkstem* weigert mijn schetsjes en *ZA Post* schrijft over domme en anti-Afrika voorzitter geworden, A.A. de Kok, Afrikaner, met algemene stemmen herkozen, verder P. v.d. Burg en dr. Kolff.

10.6.1906 Dank voor 100 Pond! Contact met Van Bruggen, Ribbens, Moerdijk, Wagner. Van Bruggen: zelden heeft een Holl. onderwijzer zich zoo voor ’t Afrikaansche volk gegeven, als hij heeft gedaan. En ze hebben hem absoluut aan zijn lot overgelaten. Hij is uit armoe overgegaan. En hij voelt het diep, dat hij is een nummer in een stelsel waarin hij niet part, waar tegen hij altijd gestreden heeft.

Ribbens is een kleine ziel; voor de oorlog aanhanger van [C.G.] de Jonge; na den oorlog slippedrager van Ds. H.S. Bosman. … Ribbens is rijk getrouwd.

Moerdijk is een consequente standpuntspringer-geldmaker etc.

Aan de Westeindschool bidden Wagner en Bonenschans om elkanders dood. Wagner *moet* er *uit*, omdat Bonenschans, de ongeschorste dopperouderling, er *in zal.*

H.J. Bijleveld in Johannesburg vond een kans zich bij de Engelsen in te werken. … Hij voelt noch voor de C noch voor de N in ons onderwijs.

Ongedateerd. Niet voor de courant. Wacht op besluiten Synode. Voor vrij onderwijs – tegenstanders als Moerdijk.

1.7.1906 Over vergadering. Van de 30 aanwezigen waren 10 Afrikaners. Klachten over Te Boekhorst.

7.7.1906 Alg. Vergadering een soort succes geweest. Bestuur nu: Klooster voorzitter, M. Vaandrager secr., Dönges Heidelberg 2e secr., H.H.. Van Rooyen penningmr, [mej. A.C.J. van] v.d. Lingen, Johannesburg en v.d. Merwe (Langlaagte).

15.7.1906 Contact o.a met dr. Reinink. Over [M.P.C.] Valter, correspondent van *NRC* en *Volkstem*; zijn verdediging van ds. Bosman was kinderlijk en onnozel, of wordt hij daarvoor betaald? *Z.A. Post* wordt door enkele mensen gratis ontvangen en Afrikaners lezen het niet.

15.8.1906. J. Kamp; Stephan; Tromp etc.

17.9.1906 Stuurt brief van Tromp door.

15.10.1906 Tromp van plan terug naar Nederland – jammer, met zelfregering is hij nodig. Stephan gaat ook terug, de bank hielp niet. Bijleveld hier, had aanbieding van *Land en Volk* om ‘raporter te komen’. Heb het hem dit afgewezen evenals dr. Reinink, het ging juist goed met hem en zijn echtgenote.

22.10.1906 Bijleveld bedankte voor *Land en Volk*

5.11.1906 Tromp vertrekt, spijtig. Dank voor mevr. Tromp, die me verzorgde bij ziekte in de oorlog.

[12.11.1906 begin ontbreekt] over J.J. de Visser. Volgende week over mej. van der Mark.

19.11.1906 J.J. de Visser, werkzaam bij Ned. Bijstand, dan tijdelijk op Oosteindschool – er is geen geld; Mej. C. van der Mark benoemd miv 1907.

2.12.1906 Ons rijk als Holl. onderwijzers is hier uit; ons werk is hier nog niet klaar; we remmen wat we kunnen, maar we zijn zo krachtig afgedreven in Kaapsche richting – mannen als Bosman en Collins, twee vrome Jezuieten, jagen in alles Stellenbosch na. Als onder zelfregering geen verandering komt, en geen krachtig ontwaken, is de zaak hopeloos. Wagner ook kwijt, assistent op High School for Boys in Pretoria op een salaris van 390 Pond, De Visser op Westeindschool. Voor ‘t eerst van m’n leven zag ik daar voetganger-sprinkhanen, een bruine rivier, welke als bedding een kale streep lands achterlaat. Duurde bijna een dag voor de boeren der plaats de dieren voorbij hun gezaaide landen hadden gedreven. Verder op ging men ze spuiten.

Met spanning wacht men op de constitutie af. Ons Holl. element wordt dagelijks zwakker; en de Hollanders die lang hier zijn en wat geld hebben gemaakt, Boeschoten, Lorentz, Rissik enz. gaan op in Eng-Afrik. kringen. Een rijk geworden Hollander is net als een goudmagnaat. {arme Hollanders kunnen niet weg] De vorige maand verloren we acht leerlingen door vertrek naar Holland: 3 van Barendsen, 2 van Dr. Sch[agen] van Leeuwen, 2 van Wed. Delfos en 1 van Verwayen.

9.12.1906 Zend u *Volkstem* met verslag congres van Het Volk. ’t Onderwijsbeginsel is vermoord, gevillen, opgeofferd aan de politiek – ook door A.D.W. Wolmarans: waarom oude beginsel van subsidie laten vallen? Waarom gratis onderwijs?

17.12.1906 Het Volk doet mee met de verkiezingen conform de Constitutie. De Generaals houden onderwijs in eigen handen, om de predikanten te voorkomen.

5.1.1907 De Visser. Oosteindschool. Over lamlandigheid van de Hollanders hier tov het Engels, bv. Potchefstroom; prof. Cachet stuurt zijn dochter naar Eng. School, Prof. Muller hier ook, ds Jac van Belkum stuurt dochter naar High School for Girls in Bloemfontein. Toekomst: Kaapse ontwikkeling, etc. Jammer dat Tromp terug gaat. Financiën: als 9 jaar geleden. Te Boekhorst zegt ’t bijltje er bij neerlegt. CNO moet inspecteur; met zelfregering wil inspecteur CNO-scholen worden. Was per bicycle bij Hellinga op Scheerpoort en Jansen van Rijssen op Remhoogte (hertrouwd met een vrouwtje uit de arbeidersklasse van Holland}. Juist geschikt voor die omgeving. Zijn huisje is allerliefst, z’n school een miserabel hok. De menschen van Remhoogte: doppers van de beste soort, maar zuinig. Zijn school brengt hem op: 1.10 Pond per maand. Hij leeft van z’n tuin en z’n vee. Hij en z’n vrouw werken als paarden in den tuin. Hij heeft handen als een polderwerker, vereelt en zwart. [etc]. Riemersma op Bramley, Heslinga.

28.1.1907 Op eigen school ook een Engelse stroom; Eendrachtschool en Mej. Adriani drilt voor Engelse examen. Over Boneschans leest preeken, ouderling, huisbezoek, kent geen woord Engels.

10.2.1907 Oosteindschool, over godsdienst-onderwijs, over bestuursleden; over politiek *Het Volk.*

17.2.1907 Over politiek, verkiezingen. Collins. Ontmoeting Engelenburg, over de plaats van Adamson. Korting salarissen op school. Scheerpoort, Riemersma, te Boekhorst.

24.2.1907 Uitslag verkiezingen. Engeland verliest Transvaal zachtjes aan. Gister gesprek met Hoogenhout, Vaandrager, ik met Smuts: ’t Hollands op alle scholen tot zijn recht komen, ouders kiezen personeel, CNO-scholen moeten geholpen worden. Smuts vermoedelijk baas van onderwijs. Over toekomst dir.genl Adamson.

4.3.1907 Stuurt kopij.

17.3.1907 Reactie op 22/2. Was bij Smuts, wil naast Engelse ook Hollandse onderwijs-inspecteurs, bied me aan. Verschil in personlijkheden Smuts en Botha.

31.3.1907 Smuts: betrouwbaar, geef voor z’n godsdienstig beginsel niets. Bestuur sprak met Smuts daarna over financiën; onduidelijk; spreek met Collins.

7.4.1907 Met vrouw en kind naar vriend P. Stoker.

14.4.1907 Onderwijscongres (zie verslag *Volkstem*). Rede Smuts voor ons volk een groote teleurstelling. Vrije scholen genekt. Wet brengt chr, nationaal onderwijs, buitenscholen een werkelijk chr. karakter, elders neutraal. Over aanwezigen/sprekers en meningen. Toekomst CNO is treurig.

20.4.1907 We krijgen een staatsschool, en vrije scholen moeten van onderaan weer beginnen. Verslag gesprek met Smuts.

27.4.1907 Gesprek met adv. De Wet, anti-Hollanders, pro ds. Bosman.

4.5.1907 Dank voor Uw schrijven van 12.4. Predikanten hebben geen plan, A.D.W. Wolmarans is onduidelijk, denkt aan zijn politiek, Prof. Muller volgt hem. Eendrachtschool is overgegaan [naar de overhed]. Overleg met Adamson over salarissen bij overgang van mijn school.

11.5.1907 Sprak Nico Hofmeyr: onze boeren willen geen Hollandsch meer, en vooral niet van een Hollander. Over Westeindschool. Op 30 mei vergadering aandeelhouders onze school: overgaan. Prof. Muller contra consul [F.W.]Knobel. Ik mis Lingbeek.

13.5.1907 Maandag. Briefkaart. Publiceer schrijven van R. te Br. niet, voor mijn brief van volgende week.

27.5.1907 Overleg met consul Knobel, hij steunt de overkomst van onderwijzers.

Ongedat. Maandagmiddag. Over Riemersma contra Heslinga over Scheerpoort.

3.6.1907 Wacht op beslissing Adamson; naar Smuts; Prof. W.J. Viljoen gevraagd om spreken op Alg. Vergadering VVOOZA.

10.6.1907 Briefkaart. Concept-wet: ’t Principe is goed, de taalquestie in practijk best, hoewel geen sprake van gelijke rechten.

?.6.1907 Over a.s. vergadering op 25 juni Alg. Vergadering School: gaat over. Ik word Inspecteur.

2/3.7.1907 Agenda Xde Algemene Vergadering van VVOOZA.

15.7.1907 [P.H.]Van de Velde [zie Inv. nr 367].Flinke Hollanders, liefst jong, met degelijke kennis van ’t Engelsch, kunnen naar hier komen, maar ze moeten ’t een paar maanden kunnen uitzingen.

21.7.1907 We hebben een boerenregering en -parlement, maar alles is nog Engelsch. Oosteindschool gaat verloren. Rol kerken inzake onderwijs. Positief over Prof. Muller. Over de aanvraag van dr. Mansvelt om pensioen, maar hij heeft hier geen partij tot vriend. Adv. De Wet luistert naar ons.

10.8.1907 Situatie onderwijs nog geen helderheid. J. van Bruggen en F.W. Wagner solliciteren voor Inspecteur; ik niet, ook niet gevraagd.

25.8.1907 Johannesburg, ivm. 15-jarig jubileum van de Ned. Vereeniging Joh’burg, bij [P.] Stoker. Bij Smuts: moet ik solliciteren voor Inspecteur? Smuts: ‘Jij hoeft geen applicatie te maken, ik zal jou zoo aanstellen’.

28.8.1907 Gevraagd voor Grading Commission, voor uitleg Hollandse certificaties. Adamson vroeg me inspecteur voor ’t Hollands te worden. Over J. Kamp en ’t kringetje in Potchefstroom, dat niets voor het Hollands betekent. Boneschans op Westeindschool, maar Dopper-ouderling.

7.9.1907 Toestand onderwijs in chaos. Morgen certificaten-uitleg, namen leden.

6.10.1907 Nog altijd geen inspecteur. ’t Wordt hoe langer, hoe raadselachtiger. Dr. Hoogenhout wil Hoofdinspecteur worden.

190813.10.1907 *Land en Volk* is gelukkig verdwenen. Benoeming inspecteurs (Dönges. Klooster, Stoffberg; H. Visscher) nog niet benoemd. Moerdijk: geld. Te Boekhorst onsympathiek.

27.10.1907 Aanstelling als inspecteur ontvangen.

16.11.1907 Goede Hollandse onderwijzers zijn welkom – met degelijke kennis van het Engels. Over Kat en Thomassen. Van de Velde ontmoet. Te Boekhorst is terug. Kat, Dönges en Stoffberg. Positie Visscher, geen inspekteur en geen klerk Departement. Met Adamson over mijn werk. Lub, Moerdijk. Ironische tekst: Taktiek van vrede met de Engelsche broertjes. Hoe Botha-Smuts redeneeren.

Transvaal Education Department.Teacher’s Third Class Certificate Examination. Hollands Hollands (Hoger) [en] Hollands (Hoger) Diktee. Examinator: W. Klooster.

13.1.1908 Condoleance.

20.1.1908 Ontving mijn artikel in *Haarlemmer [courant]*, in de *Telegraaf* nog niet. [Consul] Knobel heeft de *Telegraaf* – hij dreigt weg te gaan – zou een verlies zijn, hij is de eerste consul die de positie van de Hollanders begrijpt en steunt. Barendracht in Kaapstad doet meer kwaad dan goed. Ik was vakantie aan de Kaap – metgezel Papa Hagen en dr. Hoogenhout. Over Kapenaren en Hollands, lof voor W.J. Viljoen [hoofd College Stellenbosch]. Lodewijkxs is een bezadigde, kalme Belg die een flinke, tweede viool te Stellenbosch speelt. Hij zal, voor een uitlander, een man van veel invloed worden. ’t Komt me voor, dat Godé Molsbergen zich niet zo gemakkelik bij de mensen aanpast. Dit is zeker gedeeltelik te wijten aan z’n aardig, kattig vrouwtje. [Leo] Fouché is de gezelligste praatvaar, die ik ken, wat met het Engelse Dep. V.O. mooi kan werken, loopt nooit met z’n kop tegen ’n muur, is Afrikaans principieel en slaat uit z’n boekjes altijd geld; de bezigheidsman kijkt bij hem altijd om ’t hoekje.

Als inspecteur krijg ik de districten Barberton, Lijdenburg, Middelburg, Oostelik Pretoria en Zoutpansberg. Over Van de Velde.

16.2.1908 Stempel Amsterdam. Lege enveloppe.

22.2.1908 Inspecteerde reeks scholen, snap departement nog niet, de wet is van elastiek.

7.3.1908 Werk bevalt uitstekend. Kwaliteit Hollands, op sommige plaatsen best, op andere plaats zwak, op nog andere plaatsen beneden alle kritiek. Tactiek van het Departement: passieve tegenwerking. In alle goedbetaalde plekken Engelsen. Een boerenregering en departementshoofden zijn Milneristen. Tevreden met Smuts maar het departement als vanouds tegen Hollands. Wagner, van Bruggen, Luchtenburg allemaal assistent geworden [waren hoofd], van Oostrum moet assistent worden en men tracht mej. Adriani ook onder te krijgen maar zij is een mannetjesputter, ik hoop, dat ze ’t er boven haalt.

Met dr. S.O. Los gaat het aanvankelik goed. Als zijn optreden zo blijft, zal hij een goed tegenwicht blijken tegen het onbezonnen optreden van de ou prof.[J. Lion Cachet]. Hij zal met ‘n klompje ultra-moderne Hollanders zijn roem gauw overleven. Laat de Kommissie toch zo min mogelik openbare onderwijzers uitzenden. Zij vervallen hier in handen van moderne vrienden en worden als wapen, vooral tegen dr. Mansvelt, gebruikt.

3.4.1908 [Op papier van Imperial Hotel Middelburg, Transvaal, met foto hotel]. Op Vergadering heb ik gezegd: binnen een jaar 200 onderwijzers tekort, waarvan 100 op Hollands medium scholen – of Jan Rap en z’n maat of uit Holland halen. Muller is de kluts glad kwijt. Postma en v.d. Brugge zijn Engelsche agenten. Onderwijzer Vosse logeert bij Moerdijk en omgang met Postma nu glad bedorven. Over Departement. Vrouw en kind [Klooster] gaan naar Holland.

26.4.1908 Mooie Alg. Vergadering van 100 onderwijzers, Hoogenhout volgt mij op als voorzitter. Ned. Vereniging is de kluts glad kwijt. Dr. S.O. Los heeft helaas z’n eerste dwaasheid uitgehaald: het avondmaal ontzegd aan de meespelers in Medea [toneelspel]. Hij zal *vast* loopen.

12.7.1908 Pretoria/Middelburg. Woon vanaf 1 mei in Middelburg. De tijden zijn slecht, Middelburg is bijna een dode stad, de boeren zijn arm. Iedere kantoorklerk die geen werk heeft, wordt schoolmeester. Schoolcommissie: ds. Burger. Schoolboard: ds. Burger – hij is anti-Eng, anti-Holl, hij pro-Afrikaander in de meest bekrompen zin van ’t woord. {Ds. A.P. Burger, 1853-1937, predikant van Middelburg sinds 1883].Tour door ’t oosten. In Pelgrimsrust een Engelse schoolmeester die met mij geen Hollands kon spreken maar wel Hollands onderwijst; ontmoette Zuidervaart, degelik, gezien bij de Boeren; Offringa, goed onderwijzer, moet gesterkt tegen Engelse stelsel; Wegerif een goed onderwijzer maar een zwevende geest, veel ondervonden met eerste vrouw; nu een Duits vrouwtje dat niet buiten past. In Lijdenburg Akkerhuis, Brummelkamp: degelik mens, maar getrouwd met onnozel Afrik. vrouwtje. Op ’t Hof: praktiese onderwijzer en praktiese kerel, bezigheidsman, geldmaker liever, getrouwd met flinke Afrikaanse dochter, die hem geld en grond heeft aangebracht. Als er niet een Holl inspekteur was, zou hij z’n school zo goed als helemaal Engels laten worden, nu is hij echter mooi aan ’t kenteren; Plekker, broekie, moet ‘t nog leren.

Ned. Ver. in Pretoria: Prof. Muller is mal en laat zich drijven of door z’n ijdelheid of door ’t soort Hollanders als v.d. Bruggen, Postma, in stilte gerugsteund door mannen als Moerdijk en Olland. Bij mekaar: een vies stel. Delfos is niet kwaad, eerlik en te goeder trouw.

*Liederbundel* … een prachtig geschenk

10.8.1908 Louis Trichardt. Met Hoogenhout door het bosveld, openlucht slapen – maandag vertrokken, zaterdag op Pietersburg, Hoogenhout terug en ik op Maandag naar mijn Zoutpansberg-district. Verarmd door de oorlog, runderpest en paardenziekte. Acht scholen, allerdroevigst met het Hollands, Engels onderwijs. Wil verlof volgend jaar, naar Holland, moeder 70.

Foto: genomen te Louis Trichart door apotheker Bloemink

18.10.1908 Roos Senekal, Mapochgronden. Over vergaderingen, Departement. Met 1 januari verlof, naar Nederland, vrouw en kind zijn er al.

22.12.1908 Madeira, aan boord RMS Briton. Had in Kaapstad nog een gesprek met Smuts.

11.3.1909 Uithuizermeeden. Komen volgende week in Holland … Op welke dag past U?

11.7.1911 Uit *Chr. Schoolblad* leer ik dat Vaandrager U trouw informeert. Als inspecteur reis ik nogal wat af. Niet meer alleen voor ’t Hollands. Voor Botha en Smuts was CNO alleen een politiek wapen; toen maar eenmaal op het zadel, kon CNO z.sp.m. weg. Smuts’ wet was overgangswet. Nu: godsdienstig, niet al te goddeloos en niet al te rechtvaardig. Een onderwijs en opvoeding boven kerkelike, ja boven geloofsverdeeldheid. Dan nog schoolraden met een schijn van gezag en nog kommissies met niet eens een schijn van gezag, alleen maar een dood lichaam met een naam, eenvoudig boerenbedrog. En het personeel Dept. nog als onder MiIner. Ontevredenheid begint te heersen. Op taalgebied beginnen een aantal jonge Afrikaners en leiders … Hertzog … Beijers --- Steyn ziekelijk

PS Onze predikant, Dr. (S.O.] Los, is in Holland. Al hij er blijft, zal dit een geluk voor ons zijn. . Hij is alweer een mislukking; een heel ander soort, maar toch in vele opzichten een tweede Mulder [prof. J.P. Muller]. Dr. Reinink vertrekt zaterdag naar Europa; hij heeft voor de Oosteindschool goed gewerkt, al is hij wat langzaam. Hij is te lang om zich vlug te bewegen.

9.10.1921 Pretoria. Zal niet schrijven over de hoogst onverkwikkelike kwestie tussen NZAV in Holland en ons hier, met treurige rol van prof. J.W. Pont. 1. Stuur a.u.b. geen onderwijzeressen – hebben we genoeg, 2. jonge mannen die goed in Engels zijn en dan Afrikaans. Broos is nu te Klipdrift, v.d. Woude heeft Mol, secr. NP., een pak slaag gegeven en daarna Oostrum, lid Prov. Raad.

Mijn zoon is naar Groningen om medische studie te voltooien. Er heerst malaria. Getal arme blanken groeit. De oude boeren bevolking slinkt, de Engelsman, de Jood, en niet te vergeten de koelie vervangt de oude Voortrekkers.

6.6.1928 Gelukgewenst met Uw jubileum. Ons oud Transvaal, het Transvaal van Paul Kruger, is verdwenen. We zijn een provincie van de Kaap geworden. De Union Jack waait naast de zogenaamde Unievlag: een Oranje-blanje-bleu, lijdende aan vlektiefus. ’t Land is rijk…. Godsdienstig en nationaal zijn we haastig aan het degenereren, we gaan naar staatssocialisme … 31 maart ‘25 bereikte ik de fatale leeftijd: 60 jaar. Tegen 1 juli ontslagen, op verzoek van Dept. tot 1.1.1926. Op April ‘26 gaan we naar Groningen. Zoon, semi-arts, is weer hier, in maart ‘27 afgestudeerd. Ik ben nu terug in Pretoria, op verzoek hoofd Duitse school. Bied u boek van Engelenburg over Botha aan.

Zoon via Engeland nu hier, zal zich in Pretoria vestigen [als huisarts].

Restanten

Kopij artikel van W., De Modelschool voor jongens te Pretoria begint zekere vermaardheid te verkrijgen door ’t gebruik van den …stok

Namen van personen op een foto van aanwezigen op jaarvergadering VVOOZA [26.4.1908 ??]

Restanten van ongedateerde brieven

**Inv.nr 272 Brief van Joh[anna] W.C. Kloppers (Vuurfontein), 1899**

Brief gedeeltelijk aangehaald in G.J. Schutte, *Van Amsterdam naar Krugersdorp en weer terug. P.J. Kloppers (1848-1912), schoolmeester en schrijver* (Amsterdam 2007) 37-38.

5.8.1899 Vuurfontijn. Over reis van Pretoria. Een nachtje bij echtpaar Wechgelaar in Klerksdorp en vandaar opgehaald door Juffr. De Beer en twee kinderen met wagen met ervoor 6 ossen. Na elk uur rust, vuurtje op het veld, koffie gezet, tafelkleed op de grond en zo onze maaltijd; drie dagen en drie nachten! School: 32 kinderen tussen 6 en 18 jaar, de helft voor het eerst school. In huis 15 kinderen, 8 van de Beer en 7 gasten omdat ze te ver van school wonen. Sprinkhanen. Heel koude winter. Paardrijles.

**Inv.nr. 273A Brieven van P.J. Kloppers Sr (Krugersdorp), 1899-1901**

Diverse brieven aangehaald in G.J. Schutte, *Van Amsterdam naar Krugersdorp en weer terug. P.J. Kloppers (1848-1912), schoolmeester en schrijver* (Amsterdam 2007)

*Foto: Portret van P.J. Kloppers met vrouw en dochtertje (met kopie 2024)*

7.4.1899 London. Briefkaart.

Ongedat. Naschrift. N.a.v. reis: klacht over De Vries en Co en Union Line.

30.6.1899 Krugersdorp.

[? juli 1899] Krugersdorp. [onvolledig]. Over Johanna, een zwaar begin, 31 leerlingen – ze krijgt september assistent [vergelijk Inv. nr 272].

25.8.1899 Krugersdorp. Nieuw huis, met uitzicht op momument Paardenkraal.

28.11.1899 Krugersdorp.

15.12.1899 Krugersdorp. Joh[anna] bij ons, [jongste zoon] Heinrich wil naar het front.

24.12.1899 Krugersdorp.

9.1.1900 Krugersdorp. Heinrich met twede zoon van Van Wijck naar Colesberg. Sprak met Mansvelt. Met enveloppe, stempel Krugersdorp 10.1.1900.

6.2.1900 Krugersdorp. Brieven van september tot december nu opeens gezamenlijk binnengekomen! 300 leerlingen, verdeeld met Van Wijck en Johanna helpt me.

14.5.1900 Krugersdorp. Veel werk: school, Rode Kruis, schrijven voor *Timotheus* [*Geïllustreerd Weekblad,* sinds 1895]*.*

10.11.1900 Krugersdorp. Boekjes aangekomen.

28.12.1900 Meeleven met Emous. Zoon op front.

25.1.1901 a.b. RMS ‘Moor’. Door omstandigheden genoodzaakt Krugersdorp en Afrika te verlaten. Via Durban teruggegaan.

**Inv. Nr 273B Brieven van Ph.J. Kloppers Jr (London, Lissabon, Pretoria, Kaapsche Hoop, Pretoria, Machadodorp, Pretoria, Johannesburg). 1897-1929**

5.3.1897 London. Briefkaart. Ving mej. Haefkens [mej. M. Haafkens] op uit de trein, toonde haar het centrum Londen en zette haar op de trein naar Southampton [in het Engels].

24.9.1897 Lissabon. Briefkaart. Boot blijft een dagje hier. Bekeek Lissabon, prachtig.

5.2.1898 Kaapsche Hoop. Over [Jan] van Bruggen, Johannesburg. Benoeming en reis naar Kaapsche Hoop, eerste ervaringen; de Engelse dame die eerder de kinderen opleidde, vertrekt, te weinig Engelstalige kinderen.

27.2.1898 Kaapsche Hoop. Arriveerde 10/11/[1897] te Pretoria, sprak enige tijd Hollands en Engels met Mansvelt, assistent bij Van Bruggen in Johannesburg tegen 250 Pond per jaar. De dag, nadat mijn salaris ontvangen had, brak een kaffer in mijn kamer en stal niet allen mijn geld maar zelfs mijne kleeren, horloge enz. Met Kerst gevraagd naar Departement, benoemd hoofd Kaapsche Hoop. Op 14 januari Kaapsche Hoop. Op 17 januari school geopend, 16 leerlingen, nu al 27.

10.6.1898 Kaapsche Hoop. Heb 37 leerlingen, waarvan een Engelse. Bezoek van inspecteur Mora ]=H. Moora], hulp is nodig en verbetering en vergroting van het lokaal. Paardrijden en photograferen.

8.7. 1898 Kaapsche Hoop. Storm dat huis schudde en twee duim ijs op de spruit. Laatste Engelse leerlingen verhuisd, nu nog 30 leerlingen. Was op onderwijzersvergadering te Pretoria. Mrs. Bijleveld en hr. Bijleveld, Pretoria.

8.10.1898 Kaapsche Hoop. Klimaat: warme zomer, koude winter – water in de lampetkom bevroren. Er is hier letterlijk niemand om mee te converseeren. De drie Hollanders, die het dorp kent, zijn heusch geen verheerlijk gezelschap en ’t is geen wonder dat de Afrikaander hier de Hollanders haatten. Samen paardrijden, leert me schieten. Saai dorp. Wel is er van tijd tot tijd bal in het hôtel, doch daar kom ik natuurlijk niet! ’s Zondags heb ik Zondagschool, maar de grooten evengoed komen als de kleinen en ’s Woendagsavond cathegesatie voor een 16-tal jongelui komen. Oorlog in Zoutpansberg met Magato. .

9.3.1899 Kaapsche Hoop. Hard werken, met leerlingen in 4 Standaarden, 6 tot 18 jaar. M.i.v. 1 februari ook Engelse groep, 18 kinderen, in ’t oude Postkantoor; assistente miss Acult heeft de noodige letters achter haar naam, onervaren. Kerk vorige week. Vrijdag middag çathegesanten ’ondervraagd’, avond dienst, zaterdagmorgen aannemen, middag kinderkerk, avond voorbereiding, zondagmorgen Avondmaal, middag dankdienst, ’s avonds Engelse dienst, maandagmorgen half zeven bidstond – U ziet, dat ds. de Beer geen tijd niet ongebruikt liet. Met de Boeren kan ik het best vinden doch pas voor ze op.

Jurrius overleden. Pa en Moek komen ook hierheen.

11.8.1899 Kaapsche Hoop.

27.1.1900 Kaapsche Hoop. Meldde zich als voor de oorlog aan het Hollander corps, kon niet, viel onder Noordkaap; moest blijven , o.a. voor papierwerk voor veldcornet. Sneuvelen van Frits Wagner, de meest begaafde van ooms kinderen. [Vader F.W. Wagner was een broer van Kloppers’ moeder].

26.8.1901 Barberton. Brief van Mej. M.M. Naudé, goed bevriend met zijnen zoon - vraagt om informatie over Kloppers Senior, om situatie junior hem te melden.

Ongedat., onvolledig. Verslagen van oorlogservaringen 1901.

25.6.1902 Pretoria. Verblijf bij oom [F.W.] Wagner. Uitvoerig over oorlogstijd.

22.9.1902 Pretoria. Ik kon mij het noodige aanschaffen door ’t verkoopen van een paar der Pelgrimsrust ponden, waarvan ik er 5 gekregen had en die ik à 10 Pond per maand en hoewel ’t werk mij natuurlijk niet al te best aanstaat.

28.9.1902 Pretoria. Briefkaart. Jammer, dat mijn brief in de krant kwam.

7.12.1902 Pretoria. Ook namens mijn meisje [M.M. Naudé] mijn hartelijke gelukwenschen bij den aanvang van 1903.

5.4.1903 Pretoria. Zo nu en dan malaria. Leer stenografie en typewriting. Genl. Botha belooft iets voor me te zoeken, maar Gouvernementskantoren zijn gesloten voor Hollanders. ´t Leven is recht vervelend tegenwoordig, hier. De prettige gezellige geest van vroeger is niets meer dan een herinnering. Er zijn nu zooveel klassen: verraders, handsuppers, stille verklikkers enz. dat men haast nooit weet, wat vleesch men in den kuip heeft en nooit eens uit durft te spreeken. Soms verlang ik terug naar de dagen in het veld, waar men, met al de moeielijkheden en ontberingen, zich toch onder vrienden wist.

17.4.1903 Pretoria. Gelukwens verjaardag Emous.

28.5.1903 Pretoria. Nu de zomerwarmte zoo wat weg is, heeft ook de koorts den aftocht geblazen en loop ik dus tot den volgenden zomer weer zoo´n beetje vrij daarvan te blijven. Over F. Boerman. Chinezenkwestie.

19.7.1903 Pretoria. Gaat weer onderwijs in, de tabakswinkel van Van Erkom staat me tegen. Op 1 augustus CNO-school op Machadodorp openen, men heeft grond voor bouw.

26.7.1903 Pretoria. Dank voor aanbeveling bij Jhr Schuurbeke Boege [= Schuurbeque Boeye, Zeist]; timmerlieden zijn gevraagd, groenteboeren slechts een sober inkomen; kantoorpersoneelsleden moeten niet komen.

19.11.1903 Machadodorp. Malaria aan het verdwijnen, hopelijk. Binnenkort trouwen, 21 december op Kaapsche Hoop. Tweede onderwijsvergadering in Pretoria: heel anders dan de eerste. Was er tolk. Kunt u een paar taalboekjes sturen bv. Kleinbentinck, Vorlooper of Hertogh en Lohr I.\*

[\*C.H. den Hertogh en J. Lohr, *Onze Taal- en Steloefeningen voor de lagere school*. (Amsterdam 1882, 1907)].

23.1.1904 Machadodorp. Dankt voor wensen bij huwelijk [20.12.1903 te Machadodorp], huwelijksreis door Natal. Er is een CNO-school in Machadodorp, dank voor beloofde boeken.

26.2.1904 Machadodorp. Koorts laat me met rust, en mijn meisje komt de starvation camps langzaam te boven. Over Jhr. Schuurbeke Boege en filiaal nog niets gehoord. Schoolwerk valt me mee. School is voorlopig op Waterval, buiten Machadodorp.

13.3.1904 Machadodorp. Ophouden van CNO. Schalk Burger en A.D.W. Wolmarans waren hier, plan: voorlopig niet publieke school. Vraagt geld lenen, dat hier aan rente tegen 6,5 tot 7 procent uitgezet kan worden en de helft voor de school oplevert.

23..4.1904 Machadodorp. School en townklerkship – ook nodig voor het geld; een assistente, mej. Hoffman, uit Vrijstaat. CNO. Financiën. De Engelse school sluit binnenkort. Veel soldaten hier, oproer of Lijdenburg? Zeven Johannesburgers wil de bank beroven?

1.5.1904 Machadodorp. Waarschuwt voor Okkert. Andries, Taan Coetzee: handsuppers en hollanderhaters.

30.9.1904 Machadodorp. Malaria. Druk, Townclerk financieel noodzakelijk, schoolsalaris niet erg zeker en klein. Gesprek met inspecteur Ware over overgaan naar gouvernement oid. Heslinga in Belfast klein salaris en Okkert Coetzee (bestuurslid) lost geldtekort niet op! Barnhoorn maakt het goed.

9.12.1904 Machadodorp. Briefkaart. Wensen voor 1905.

8.1.1905 Machadodorp. Werk ook als Townclerk. Op de school kan ik niet leven. Wel 10 Pond subsidie, maar het schoolgeld is met moeite 5 Pond per maand. Niet veel op met ds. H.S. Bosman. Heslinga op Belfast komt er wel boven op. Zoek plaats voor Zuidervaart.

23.4.1905 Machadodorp. Kinderen op school verschillend qua leeftijd en ontwikkeling. Ik heb nu 5 standaarden en de 1ste is in heel wat afdelingetjes verdeeld. Wilde een N.O. afdeling of een onderwijzersvereniging – lukt niet, afstand te ver, weinigen hebben een paard, en met de coach kost 5 Pond – en Ponden zijn schaars. De Engelsche school is er nog steeds, met kunst- en vliegwerk onderhouden en om 20 kinderen te krijgen, krijgen kinderen uit Dalmanutha gratis vervoer, wie te ver woont krijgt geld om te eten krijgen. De mensen hier zijn erg patriotsch en er “Hollandsch’ – er zijn nogal Hollanders en de Potgieters beschouwen zich als Hollanders omdat hun grootouders nog uit Amsterdam kwamen. Vergelijk *het Volk* – van de 7 candidaat-leden vier Hollanders.

School op Steynsburg K.K.is mij aangeboden. Ernstig over nagedacht – maar de mensen zijn aardig voor ons en dus niet in de steek laten.

18.6.1905 Machadodorp. CNO-vereniging opgericht, mogelijk wat inkomsten. Mijn hoofd nu juist vol zit met ‘baby-talk’[geboorte dochter Sophie].

18.8.1906 Machadodorp. Vier maanden ziek geweest, oorlogs souvenier: koorts. Over kleine Sophie. Assistente Juff. [E.J.J.] de Graaff. Over schoolmeesters die applicatie deden (Ribbink, Wagner) werden ook naar kleine schooltjes en lage salarissen werden gesteld. Slechte tijd.

15.10.1906 Onrust Rivier, Caledon district. Om ziekte verlof en hier bijkomen. Juffr, de Graaff de lagere standaarden en Janson mijn stadsklerkwerk.

1.12.1906 Machadodorp. Na 8 weken weer hier terug. De laatste week van verlof in sanatorium van dr. Hoffman te Hermanus, kon nauwelijks lopen, geen voedsel inhouden en erge pijn. Ander dieet, wordt steeds beter. De J.H. Janson die aan maagkanker overleed kende U in de oorlog in Holland. Broer van W.C.[Janson], die hier op het dorp woont, verving mij als stadsklerk, een weer andere broer woont op Dullstroom. Heslinga op Scheerpoort gaat het goed, heeft een zoon gekregen. Barnhoorn zie ik iedere week, is getrouwd, is nog meer Boer is dan de Boeren zelf. Poen is een stille in den lande. Zag Dubbe en Thijsse, moesten examen doen bij de Engelse inspecteur.

1.12.1906 Machadodorp. Aan het Bestuur van het Schoolfonds der NZAV. Dank voor ontvangen subsidie voor school en mij. Steeds minder schoolgeld komt binnen, tot 3.10 Pond, schoolgeld 8.11- Pond. In September en oktober was ik ziek, mej. E.J.J. de Graaff nam waar – zij vertrok eind oktober, school leeg tot 24 november, dan C. de Kock hoofd, aantal leerlingen daalde van 42 tot 31

9.12.1906. Gezondheid gaat vooruit, hoop met Nieuwjaar weer op school. Sarel de Kock vangt goed op. De *Volkstem* meldde gister, dat F.W. Wagner leraar Nederlands aan de Boy’s High School – de vroegere Staats Modelschool! Is ’t geen schande! Zoiets plaagt mij meer dan koorts! Waar moet het heen, als die menschen die op vergaderingen ’t grootste woord hebben en zoo roerend over principes en plichten kunnen spreken, zoo’n voorbeeld geven.

3.3.1907 Machadodorp. Dank voor ontvangen 5 Pond, door de ziekte zelfs wat schulden. Gezondheid gaat goed vooruit. Ga 10 maart lesgeven, de Kock gaat 7/3 weg. *Het Volk* na de verkiezingen nu meerderheid. Smuts zal vermoedelijk koloniaal secretaris worden, en onderwijs.

21.4.1907 Machadodorp. Ik ga langzaam vooruit; sinds 2 april lesgeven. Moet letten op mijn dieet, elke afwijzing levert probleem. Jammer dat veel scholen overgaan, dat maakt de regering machteloos, wat wil je – het volk is immers tevreden? Genl. Botha verzekerde mij na den oorlog dat als de boeren weerbaar werden, mijn toekomst gemaakt was. Of ’t zal komen? Ik heb er zoo bitter weinig hoop op.

9.6.1907 Machadodorp. Briefkaart. Akkerman is gisteren aangekomen, morgen naar Krugersport. Zal het hier maken, lijkt niet vol met ‘fiemetjes’.

14.7.1907 Machadodorp. Gezondheid hersteld. Onderhandelingen met Overheid begonnen.

29.7.1907 Machadodorp. Vandaag amalgatie onze en Gouvernement school; niet geheel tevreden. Het Dept. wil mij weg, het Bestuur mij en won – maar laat op alle manieren voelen dat het Dept de baas is. School in een lage klasse geplaatst, dus het laagste salaris, 280 P per jaar. En geen assistenten, hoewel 84 leerlingen in 10 standaarden (6 holl., 4 Eng. Ouders namen kinderen naar huis, ik weiger te werken zonder assistent.

4.8.1907 Machadodorp. School is over – vasttrappen helpt, de grote CNO-scholen gaven het voorbeeld. Trekken over gaan of blijven? Steen zal komen helpen en juffr. Snijman – dus een CNO-school. Dus alleen, met 85 leerlingen - gelukkig, de ouders halen kinderen naar huis, Inspecteur moet assistent vragen aan Dept. en dat had geen haast. Een brief aan Smuts, en er werd een assistent gestuurd (mijn oude vriend Steen) en assistente (juffr, Snyman, was bij H.H. van Rooyen). Dus nu tevreden – maar wat als er een minder bevriende regering er komt? ’t Eind van CNO is maar min glorierijk geweest.

5.8.1907 poststempel Pretoria. Post Card. *Kaffir Homestead* Published by Höveker and Wormser Pretoria Box 725.

6.9.1908 Machadodorp. Vraagt publicatie in *Schoolblad*, dat ik X uit Machadodorp (die schrijft over Van Bruggen en Postma) niet ben, want Pretoria denkt dat. Kleine Sophie groeit voorspoedig. 120 leerlingen, A.D.W. Wolmarans legt a.s. zaterdag eerste steen nieuwe schoolgebouw. Over Obermeyer.

24.10.1907 Machadodorp. Nu 105 leerlingen, in drie grades en 7 standaarden, en in vele nationaliteiten: Boeren, Hollanders, Engelsen, Duitsers, Italianen, Russen, sommigen kenden alleen hun eigen taal. [P.H.] Van der Velden was hier een zondag. Moest drie maanden wachten, toen naar het onnoozele Waterval-Onder, waar 6, hooguit 12 kinderen, en 14 Pond per maand. Mooie verkiezingen in Vrijstaat. Men is ontevreden over Smuts’ wet, dus komt er verandering.

26.12.1907 Rustenburg. Condoleance bij overlijden schoondochter van Emous.

17.1.1908 Amsterdam. Brief van N. Mansvelt, Fonds tbv het Hollandsch onderwijs in Zuid-Afrika aan P.J. Kloppers, Machadodorp. Herinnering: schuld aan het Fonds, aflossing: zie verder J. Vegter, Pretoria.

8.3.1908 Machadodorp. Gister verrast door brief van Mansvelt. Mansvelt nam eigenlijk geen contact met mij na de oorlog; ik meen geen schuld aan het Fonds te hebben (en het bedrag staat niet in zijn brief). Bovendien: het is hier geen vetpot, Regering betaalt slecht en ik krijg volgend jaar zes maanden verlof op half salaris om naar |Nederland te gaan, daar moet ik voor sparen. Kunt u nagaan hoe het zit met mijn schuld? Leerlingtal klimt, nu 117. Nieuwe Schoolraad, overwegend Hollandssprekenden, is sympathieker, vroeg een derde assistent. Geen verhoging salaris voor Steen (220 Pond) en mij, maar een assistent – een Engelsman - die nu in Pretoria werkt, krijgt er 370 Pond! Van de Velden – nog op Waterval Onder – hoe moet hij zijn vrouw laten overkomen?

20.4.1908 Machadodorp.

3.5.1908 Machadodorp. Dank voor bepleiten van mijn belangen. Vertrokken is Visscher, de renegade [=renegaat], die duidelijk na den oorlog Eng. Onderwijzers werd en sinds meer Engelsman is dan de grootste jingo. Ipv. Miss Neethling nu Mona Ferreira en een assistent voor Afrikaans, Obermeyer, naar ‘t schijnt ’n knappe, degelijke kerel waar naar ’t schijnt goed samenwerken zal. Van der Velde naar Derdepoort. Dank voor *Voor de Boeren!* Potgieter, voorzitter van ons oude Schoolbestuur, zal U schrijven bedanken voor Uw werk voor Machadodorp. Vrijstaatse schoolwet: heel wat beter dan de onze.

5.7.1908 Pretoria. Gezondheid prima, zelfs geen verkoudheid. Voor een groot deel toe te schrijven aan vegetarisch dieet, ’t drinken van niets anders dan water, etc. Hogeveld klimaat. Ben hier in Pretoria voor de cursus Normaal School – die ongecertificeerd en erg elementair. Van der Velden heeft heel aardige positie gekregen en is energiek. Akkerhuys: flink en breed geworden, zijn school groeit en bloeit. Alblas sluit zich bij de luitjes die hem in de put zullen helpen. Romeijn is teveel in zijn gezelschap - ze willen maar gelijk een grote school op een groot dorp - beter naar buiten. Heb assistent Obermeyer, Kapenaar, van het slechtste soort; heb over hem geklaagd bij Dept. [in margine, potlood aantekening van (Mansvelt?)] een van de grootse mispunten uit de tijd der Rep.]

Prof. Muller en Co raakt ook hier tamelijk uitgediend …., ’n waardig opvolger van hem zal zijn Ds. Ruys van Duchteren met wien ik een tameljk heet gesprek had. Oom Wagner is in de vacantie bij Prof. Muller aan huis en toen ik die opzocht liep ik Prof. M. mis maar ontmoette den ander. Zijn WelEerwaarde [Ds. C.J.L. Ruysch van Dugteren, predikant NH kerk Pretoria] is al vier maanden in ’t land en heeft alreeds over alles ’n opinie gevormd. Hij weet al dat voor ’n Holl. Onderwijzer hier niets te doen is, dat ze maar net op de achterplaatsen zullen geduld worden en vertelt dan eindelijk dat zij die hier ’n jaar of tien zijn in beschaving, manieren en kennis zoo achteruitgaan, dat ze in geen fatsoenlijk gezelschap meer thuis hooren. (Dat was zeker op mij bedoeld). ’t Is ’n lid!!

6.12.1908 Machadodorp. Nog 5 maanden, dan naar Nederland – maar de staatsprocureur zegt dat Dept. ten onrechte de CNO-jaren telt – een mouw zoeken – mijn verlof nog niet toegestaan. Klooster boft. Hij heeft t’ al te pakken, hij komt gelijk met dezen [brief]. Nieuwe school bijna klaar. Openingsfeest: Engelsen boos, teveel Hollands. Romeijn bevalt goed, volgende week komt zijn vrouw. In Ermelo ging het fout, ’n Van der Merwe benoemd – de anti-Kaap campagne onder Mansvelt wreekt zich nu.

7.2.1909 Machadodorp. Nieuwe schoolgebouw, maar geen meubels en geen personeel, alleen Romeijn en ik voor 120 leerlingen in 4 lokalen en 9 standaarden – verlof volgens jaar toegestaan, gaan in april op de ‘Saxon’.

13.3.1909. Machadodorp. Briefkaart. Dank voor deelneming met overlijden van mijn broer [Heinrich].

27.7.2909 Groningen. Dank voor bij mijn benoeming te Pretoria. |Formeel weet ik nog niets. Solliciteerde bij Westeindschool, per telegram van uit hier. In september terugreis.

30.10.1909 Pretoria. Briefkaart. Op de trein van Kaapstad naar hier een malaria-aanval en gelijk in bed in Pretoria. Afscheid Machadodorp – oom Wagner valt daar tijdelijk in. Woensdag begint de school.

5.12.1909 Pretoria. Briefkaart. Gelukwensen voor 1910. Het gaat hier goed.

16.2.1910 Wakkerstroom. St. Sausenthaler re Fonds v.h. Holl. Onderwijs in ZAfr. Voor 15 maart schuld Pond 5.4.4 betalen.

19.2.1910 Pretoria. Excuses voor te late wensen voor de verjaardag van Mevrouw Emous, gelukgewenst met verloving van zoon Jan en dochter Anna, van mijn zuster Jo[hanna] gehoord. Op school zo’n gangetje. Dokter voor alle kinderen, dan Klooster voor het Hollandsch, en nu inspecteur voor het Engels – hopelijk voorlopig verschoond worden van die bezoekingen.

Schrijven van Sausenthaler ontvangen – stuur kopie, Toen ik bij Mansvelt kwam, wist hij van niets en Van Lennep was niet aanwezig. Ik snap het bedrag niet en ik dacht ik alleen reisgeld kreeg. Vegter zei indertijd dat er een veel hoger bedrag schuld er stond, maar grotendeels afbetaald – ik weet daar niet van. Kunt nog eens ernaar kijken? -- Kanttekening van Mansvelt: Ter beslissing aan Bestuur of de vergadering.

16.4.1910 Pretoria. Bouw voor nieuw schoolgebouw. Oom Wagner nu drie maanden op de Villiera-school, was de laatste tijd supply-teacher op de Rand. ’t Is niet prettig voor hem, dat nú hier, dán daar zijn, maar … de schuld ligt niet alléén bij ’t Dept.! Verkiezingen schoolraad, wordt christelijker en nationaler.

16.4.1911 Pretoria. Gezonder op Pretoria dan op Machadodorp, alle vier gezond, kleine Mathilde ontwikkelt zich uitstekend. School sinds januari in nieuwe gebouw Westeindschool. Op Machadodorp maar gesukkel, Raman ken ik niet.. Van der Velden in Jo´burg. Vreemde geschiedenis Bijleveld en zijn vrouw, en Maas met zijn dochter waar ook een steekje los was.[Zie Inv. nr 367 P.H. van de Velde]

20.4.1921 Johannesburg, 35 Roberts´Avenue. Moeder was hier, weer over U gesproken, hoeveel werk op Uw leeftijd! Zij is nu weer bijna terug.

13.11.1929 Johannesburg. Dank voor brief, hetzelfde welbekende handschrift toen U me werk op de Normaalschool onder oog zag. Mijn bezoek aan U, een jaar geleden - had maar 4 en een halve maand verlof, waarvan 6 weken reizen, programma om mijn zoon Europa te laten zien. Mijn district is uitgebreid, dageliks urenlange afstanden per auto. Drie kinderen. Sophie onderwijzeres aan de Parktown Middelbaren School voor Meisjes, heeft BA en werk aan honneursgraad in geschiedenis. Jilda werkt voor Matriculatie dit jaar. Zoon twaalf jaar gaat naar Vorm 2 van Helpmekaar Middelbare School, wil ingenieur worden. Vraag of die lange studie kan aangaan als ik over 5 jaar moet aftreden.

Jan Beek van Lijdenburg herinner ik me, was vroeger boekhouder bij R. Schurink in Lijdenburg, hij behoeft niet bezorgd als zijn dogter [deze spelling telkens in deze brief] met Hollandse akte. Mej. Baardt, nu op Rooikop. Brief van mijn vrouw aan U tijdens de Boerenoorlog. Mogt die voor U nu niet meer van zo groot belang zijn, en u mogt U daar bij gelegenheid eens de hand op leggen, dan zou U mij werkelik ’n groot genoegen doen, die aan mij af te staan. Wij hebben nog steeds ’n hele paar gedagtenissen aan die belangrijke tijd uit ons leven, en dit zou zeker voor ons en onze kinderen ’n aardig en belangrijk souvenir zijn. Bij voorbaat mijn dank.[ Hiervoor, brief van 26.8.1901 Barberton].

**Inv. nr 274 Brieven van G. Koelewijn (Burgersdorp), 1904-1905**

1.8.1904 Burgersdorp. P.C. Steenekamp [valt] m.i. niet in de termen voor philantropische hulp. Heeft in Holland ongeveer P 1000 geleend bij ? en dat door Hennings en Hovy van Steynsburg maatregelen moesten genomen hebben om dat geld terug te krijgen. Hij heeft eenige plaatsen – men zegt 3 – heeft gekocht met contant geld. Woont in Aliwal Noord (Cathcart straat) royaal en loyaal; de ergste Boerenvreters zijn hunne vrienden en S. durft daarom zelfs geen abonnement op *De Stem* - advies: geef voor hem geen giften meer, en zijn mensen die het meer hebben. Bijv. P.J. Viljoen c/o J.C. van Rooy te Steynsburg.

Nu: *de Stem*. Coetsee zeer ingenomen met artikeltje in *Voor de Boeren!* Weet nog niet zeker naar Nederland te gaan. Er is contact met Engelenburg. Coetsee sprak met genl. Botha over Hollandse krant in Natal. We hebben weer een kind, ditmaal een dochter.

8.8.1904 Burgersdorp. Dank voor introductie *De Stem* in *Voor de Boeren*. Coetsee onderweg naar Europa.

2.11.1905 Aberdeen C.C. is in twee jaren gedurende mijn verblijf. Moeder hier met Huisman uit Rotterdam gekomen en schikt zich in ZA toestanden. We denken niet aan terug gaan.

**Inv.nr 275 Brief van de Kok, 1903**

12-?-03 Poststempel Amsterdam. Portugese postzegel. Postkarte. Gruss vom Bord. Deutsche Ost-Afrika-Linie. Dank voor verleende hulp, De Kok.

**Inv. nr 276 Brief van Koning, 1899**

14.2.1899 D[oetin]chem. Brief van inspecteur H. Moora: De onderwijzer Koning is ons bekend. Is genoeg gewaarschuwd om in de Republiek zonder tussenkomst van de Commissie in Amsterdam problemen zal krijgen. Hij is een solide baas en natuurlijk gereformeerd, geboren Ierseke. Aanbevolen en er is helemaal geen steekje aan los.

**Inv.nr 277 Brieven van A. Kooy Pzn (Alblasserdam, Zwartmodder. Lidfontein, Gibeon, Kub, Kuis), 1902-1904**

22.4.1902 Alblasserdam. A. Kooij Pz., onderwijzer. Kan 30 juni vertrekken.

10.7.[1902?] Las Palmas. Ansichtkaart Las Palmas, Gran Canaria. Poststempel 02. Tot hiertoe zeer voorspoedig.

2.9.1902 Zwartmodder. [20 blz.] Op de ‘Hans Woermann’ vanaf Hamburg, Londen, Las Palmas (beschrijving), Monrovia, Mossamedes, Swakopmund, Walviscbaai. Op 7/8 per trein naar Windhoek; per ossewagen verder. Op 22/8 bij Smit.

20.12.1902 Zwartmodder [Duits ZWA]. 12 augustus uit Windhoek, pas 10 dagen waren ik en mijn vrouw op Zwartmodder. Na twee dagen met ossewagen van Windhoek ontmoeten wij een wagen gezonden door Hendrik Smit, die ons moet ophalen. Schoolruimte aan huis van Smit, grootgrondbezitter, woning kamer van huis Smit; 20-tal leerlingen. Binnen een jaar weggegaan naar Lidfontein, via Louw, vader van enkele leerlingen. [een brief van 16 blz.]

8.5.1903 Lidfontein. Heeft 1 maart 1903 na allerlei strubbelingen van Smit vertrokken naar Lidfontein. F. de Villiers Smeer in Marienthal zal u ook informeren. In Lidfontein 5 leerlingen; voornemens voor de toekomst. [16 blz.]

*[Met een lang opstel over Godsdienst, taal, zedelijke en verstandelijke ontwikkeling der Boeren. 32 blz., genummerd 5-36; bestemd voor zwager Vissers, onderwijzer te ’s Graveland] Met groeten aan kennissen en grootmoeder en verdere familie in Fijnaart]*

30.5.1903 Lidfontein Geef de rekening van Smit, nog hoger dan het (niet betaalde) salaris; zaak aan de rechter voorgelegd.

11.6.1903 Gibeon. Poststempel Gibeon 31.7.03, poststempel Amsterdam ?? 03. Zaak met Smit afgehandeld. Smit veroordeeld om de kosten en Pond 75 (=f 900) voor mij.

6.8.1903 Fijnaart poststempel. Lege envelop, aan Mej. C.. Vissers, Beth San, Warmoesstraat, Amsterdam.

26.12.1903 Kub. Heel tevreden met Kerstdagen, in eigen huis, en omgeven van 14 kinderen. Bezocht Gouverneur, die wilde dat ik liever onderwijzer onderwijzer onder de Boeren bleef. [16 blz]

12.5.1904 Kub. Na drie dagen ziekte is mevr. Kooy (Sijke Adriana Vissers, 30 jaar] op 9 mei overleden (25 april: tropische koorts). Woon nu bij Booijsen. Een school zonder pensionaat werkt in dit land niet. Tekst advertentie, getekend Albertus Kooij.

17.7.1904 Kuis. [27 blz.] ‘Geheel alleen tusschen Duitschers, die ik veracht; alleen te midden van een Boerenbevolking, die verwaarloosd is; alleen ik, die eene goede vrouw van God had ontvangen, bij wie ik verpoozing en rust vond; alleen in een vreemd land, zie, dat is te zwaar voor menschelijke kracht’. Maar blijf, schoolgeven. Een weduwe Anna Brand (50|) huishoudster. Naar Kuis, plaas met 4000 hectaren gekocht voor kerk, school, pastorie; het huis van verkoper Bogalecki, heeft 5 kamers, voor een kamer voor ieder: ik, dominee, tante Anna, een voor vrouwelijke en een voor mannelijke leerlingen. Regelingen, ook met overheid.

N.a.v. oorlog in D.Z.W.A. uitvoerig schrijven over de Herero’s.

2.12.1904 Kub. [2 blz.] Lieve Broers en Zusters! In brief van 21.11 aan Adriaan schreef ik, dat nog steeds geen aanval van Hottentoten doorgestaan hadden, vermoedelijk ik weinig, dat de vijand zóó nabij was. Zij waren al in de omgeving, op 22/11 gevecht. Heftig gevecht, ze moesten vluchten, konden zelf hun paarden niet allemaal meenemen – het gewonde paard van Samuel Izak, onderkapitein der Witkamps, heb ik nu.

**Inv.nr. 278 Brieven van A.H. Kooijker (Buffelspoort, Potchefstroom), 1897, 1905**

13.10.[1897] Buffelspoort pk. Sterkstroom via Pretoria. Reis: vijf vervelende dagen Beira, op 6 september Delagoabaai; geen korting op Uw reisbiljet (alleen geldig op Kaapse route), dus kaartje tot Komatipoort; dan naar Pretoria, 1e klas (reizen ’s nachts in 2e klas zittend slapen, in 1e 4 passagiers vol uit liggen).. Etc. Onderweg collega Boersma uit Belfast ontmoet en een broer deed examen op Middelburg – de drie broers Kooijker bijeen in Middelburg hotel! Mansvelt zei: ga naar Buffelspoort. School. Advies: vilten hoed met rand, zeildoekschoenen, 2 badhanddoeken en stoelen.

20.11.1905 Potchefstroom, Albert Kooijker [briefpapier Theologische School]. CNO is dood, als er geen geld uit Holland komt. Visser, de inspecteur: pap, er zit geen fut in. CNO komt van boven, geen wortel onder het volk. Kom uit de droom, mnr. Emous! Er zijn hier geen voormannen. Zie *Het Volk.* Beyers is goed, de anderen als generaals goed, maar niet als voormannen, water en melk, het *Volk* ja-nee. Prof. Cachet wanhoopt. De Doppers grotendeels de kern van de nationaliteit. Lees artt. van Snyman..

**Inv. nr 279 Brieven van W.D. Koot (Johannesburg), 1897-1899**

8.6.1897 Johannesburg. Is waarnemend hoofd op school van V[an] Br[uggen], die ook een tweede school heeft, onder Wechgelaar. Kritisch over Van Bruggen. Over Steen. Loor vervangt tijdelijk op Waterval-Boven de zieke Stephan. Klooster boft te Pretoria. De Wit.

22.8.1897 Over beleid van Van Bruggen rondom zijn school (die Gouvernmentsschool wordt); zijn twee scholen komen onder leiding van De Wit resp. Thomassen. We krijgen vaste tractementen.

2.10.1897 Johannesburg. Schoolraad unaniem ontslag genomen, ondanks Leyds verzoek weer op te treden. Thomassen hoofd. E. Meyer, vroeger hoofd in Amsterdam, hoofd in Fordburg (Johannesburg) waar [A.] v.d. Woude (openbaar Holl. Onderwijzer) was. [H.] Wegchelaar maakt het goed, ik hoorde hem het Dept. prijzen. De Wit op Eng. Medium school. .

27.3.1898 Johannesburg. Schreef in de Randpost tegen Robinson die tegen het Dept.v. Ond. tekeer gaat – ook in *Chr, Schoolblad* geplaatst, maar daarin door de red. ietwat verminkt. Mevrouw Vaandrager is helaas stervende.

7.5.1898 Johannesburg. Op 7/4 naar Bloemfontein voor een Kneipp-kuur – kreeg van Mansvelt twee maanden verlof. Over Thomassen. [over spanning tussen Koot en Thomassen, ook in vorige brieven; over Dept. en over Van Bruggen]

2.7.1898 Johannesburg. Over Alg. Vergadering [VVOOZA] te Pretoria ’t Heeft daar eerst wat gespookt. Over motie tegen U. Van Rooyen, Joh. Boersma tegen motie van bestuur. Boerman in bestuur gekozen. Mag remplaçant voor twee maanden verlof aanwezen. Schrijf D. Wouters, (docent school Neerbosch) – ik ken hem van Steenderen waar bij werkzaam was bij dhr. Van Lummel. Hij schreef mij, wel te willen emigreren. Op gewone voet overkomen, maar kan pas tegen half januari 1899.

22.10.1898 Johannesburg. Over gezondheid. Beloof artikel.

25.1.1899 Roodewal, bij Bloemfontein. Vakantie. Bitter plaagden mij de zenuwen en het rechterbeen. Artikeltjes voor *Randpost*. Toen Wouters uitbleef, heb ik hier een plaatsvervanger gezocht - Pond 25 p.m. Moet Engelse les geven. Over debat over Hollands op scholen.

1.4.1899 Johannesburg. Het Onderwijscongres van de Verenigde Kerk wil secretaris Dept. Onderwijs C.G. de Jonge afzetten. Een Vergadering in Pretoria. Met Boersma (red. *Schoolblad*) vergaderde ik met (onder geheimhouding) met Smit (commissaris spoorweg/Wolmarans /Uitvoerende Raad du Plessis / hoofd gevangeniswezen Schutte / landdrost, van Alphen, postmeester generaal en Botha, rechterlijk landdrost.

6.7.1899 Johannesburg. Sommigen hier zijn ontstemd over uw artikel over Van Leersum. Ds. Bosman had in de Vrijheidsoorlog een treurige rol en zelfs werd bewaakt. Hij vond dat een hooghartig man als C.G. de Jonge z.sp.m. ontslagen moet. En tbv. het Engels: Niet de taal, de Godsdienst is gansch het volk.

22.7.1899 Johannesburg. Het Congres was een succes. Als vertegenwoordiger van mijn school (Van Bruggen is veel te heftig en om zijn te brusque optreden bij de tegenpartij).

**Inv. nr 280 –**

**Inv. nr 281 Brief van Ds. A.P. Kriel (Langlaagte), 1907**

26.2.1897 Het Kinder Tehuis, Langlaagte. Dank voor drie kisten goederen voor het kindertehuis.

**Inv. nr 282 Brieven van H. Lampen (Goes, kamp Amritsar in India), 1898, 1902**

12.4.1898 Goes. Ben dertien jaar werkzaam bij het christelijk onderwijs, heb acte Frans, Engels afgebroken om geldgebrek. Dhr. [P.] Minderaa, leraar aan Gymnasium, kent mij.

7.4.1902 Amritsar. Mijn zwager J. de Koning van Krabbendijke vroeg me, iets voor het *Chr. Schoolblad* te schrijven. In oktober vraag van Engelse commandant, wat nodig voor de school was. Wat maanden later banken en borden van het Indische Gouvernement. Onderwijs helft in het Engels, andere helft in het Hollands. Twee van de drie schoolmeesters, Vallentgoed en Van der Neut. Conflict: minister Brodick had dit gegeven. Allemaal afgezegd …

15.10.1902 Amritsar fort Gorrudgash. Over onze verlossing. Een gaat op eigen kosten weg, nog enkelen wachten op geld van de familie. Het elftal dat de eed aflegden, gaat niet eerder. Correspondentie gaat maar slecht. PS Groet familie Minderaa van mij.

[P. Minderaa, neerlandicus, later hoogleraar Nederlands, Universiteit Leiden]

**Inv.nr 283 Brieven van W. Ligthelm (Groede, Pretoria), 1898, 1902**

17.1.1898 Groede (Zeeuws Vlaanderen). [Ds. H.] Hoogendijk te Oostburg verwijst mij over mogelijkheid van emigratie naar Zuid-Afrika. Was 5 jaar hoofd Chr. School Beekbergen en nu 18 jaar op de school van de Evang.Luth. hier. Nieuwe predikant en nieuwe situatie etc.

19.1.1898 Dank voor reactie en stuur hierbij brief aan Mansveld.

31.3.1898 Groede. Kan ik komen, aangezien zes kinderen meeneem, een dochter van 18 die de huishouding doet, anderen tussen 5-13 jaar. Voel me hier meer tot de Chr. Geref. dan de Herv. Kerk.

4.4.1898 Groede. Was Waals, dan Luthers, in de Republiek [Transvaal] zal ik graag naar de Herv. Kerk gaan, als die de belijdenis beter bewaard dan die in Nederland.

13.6.1898 Groede. Volg oproeping naar Zuid-Afrika. [C.G.] De Jonge schrijft snel te komen, ik ga 6/8 met de ‘Guelph’ van Southampton.

28.6.1898 Gaat 4 sept van Vlissingen; medereizigers Mej. van Wijk en dhr. Brummelkamp.

27.2.1902 Pretoria. Dank voor steun met 5 Pond. Onwetend waar vrouw en kinderen zijn, vermoedelijk op ‘De Jeugd’. C.F. Hoogendijk in Johannesburg vergt hulp.

*Zie ook Inf. nr 109*

**Inv. nr 284 Brieven van J. Lugtenburg (Scheveningen), 1899**

[1.3.1899] Scheveningen. De opontbieding van Rietfontein distr. Lichtenburg heb ik 28.2 ontvangen. Ontslag genomen tegen 1.6. Vraag diverse informatie. Getekend. Lugtenburg, onderwijzer Geref. School te Scheveningen.

31.3.1899 Scheveningen. Afgesproken ontmoeting mislukt. Plan blijft reis 3.6 per ‘Moor’ uit Southampton in gezelschap van Boegman uit Katwijk.

12.4.1899 Scheveningen. Is een polis van de Levensverzekering maatschap van de Ned. Onderwijzersgenootschappij genoeg als waarborg voor de verleende som?

24.5.1899 ‘s-Gravenhage. Machtiging van J. Lugtenburg namens echtgenote Antje Broekhoven dat bij zijn overlijden óntvangt het Fonds v.h. Hollandsch onderwijs in Zuid-Afrika f 2000, verzekerd bij Levensver. Mij Ned. Gen.

**Inv. nr 285 Brieven van Mevr. G. Maakal (Heerenveen, Rhenosterfontein), 1897-1898**

4.11.1897 Heerenveen. Vraagt nadere informatie.

1.12.1897 Heerenveen. Lees in *Chr. Schoolblad* oproep voor Rustenburg – als dat een gezonde omgeving is, wil ik wel daarheen gaan. Of anders het Eunice Instituut te Bloemfontein.

22.1.1898 Heerenveen. Die benoeming zou ik graag aannemen, maar ik heb geen kennis van het Engels. Voor benoeming te Achlum heb ik afgewezen, en dicht bij zee in de winter is voor mijn gezondheid mij afgeraden.

26.1.1898 Heerenveen. Stuurt getuigschrift van dhr. van Wijck. Over boot van 19 Februari.

28.1.1898 Heerenveen. Gaat 19.2. Van Wijck: begin maandag met les in Bijbelse geschiedenis geven.

8.4.1898 Rhenosterfontein. Veilig met de ‘Gaika’ gearriveerd. Mansvelt zei: Rhenosterfontein, bij Van Aswegen. Melk en boter schaars, op Rhenosterfontein alleen al 800 dieren dood. Naaste ‘plaats’ is een uur ver paardrijden.

27.11.1898 Johannesburg. Over Plantinga, met mij overgekomen. Mijn vaardigheden zijn opgehemeld. Kreeg aanbeveling van Van Aswegen voor assistente op school op dorp Rustenburg of hoofd wijkschool. Op school in Johannesburg. Groeten, ook van Heesterman.

**Inv. nr 286 ---**

**Inv. nr 287 Brieven van C. van der Mark en mevr. A. van der Mark-Verhoog (Langerak, Rotterdam, Klerksdorp, Weltevreden, Luipaardsvlei, Maraisburg), 1897-1899, 1916-1921**

15.2.1897 Langerak bezuiden de Lek. Vraagt info. Is Geref., 43, vrouw en 11 kinderen, 22 t/m 6 jaar; meisje van 22, twee zoons met onderwijsactes, de oudste ook acte Engels, in Ameide, de tweede in Bergambacht. ‘Dan nog vijf meisjes en drie jongens, waarvan ik er drie opleid tot onderwijsacte. Heb geen fondsen, wat kost de overgang, ook van gezin?

22.8.1897 Klerksdorp. Ben voorlopig tijdelijk in Klerksdorp aangesteld. Tevreden over het Dept. Onderwijs.

5.1.1898 Klerksdorp. Brede beschouwing over land, mensen, vergaderingen.

?.2.1898 Rotterdam, brief van Mevr. A. van der Mark-Verhoog. Zoon ziek. Mogen komt de dokter, of zoon begeleid door oudste zus kan reizen, ze zouden dan 6 maart kunnen vertrekken van Rotterdam. Namen van de kinderen: Adriana, 23; verder Geertruida 19, Jakoba 17, Cireklia 16 kwekelinge, Wilhelmina 14, Jakobus 13, Karel 11 tot 19 April, Maria 10, Cornelus 7 [berekening per 3de klasse mailboot P 100, Capetown f 1276, 85]

8.4.1898 Rotterdam. Brief van mevr. A. van der Mark-Verhoog. Heb getelegrafeerd: wij komen. Over geld, voorschot.

Ongedateerd. Kwitantie Van der Mark wien Pond 43 door mij terugbezorgd. De Vries en Co: heeft Pond 160 ter beschikking, nog Pond 100 nodig. Gezin vertrekt Donderdag.

18.4.1898 De Lier, Brief van mevr. A. van der Mark-Verhoog. Dank voor deelneming in mijn droefheid. Vraag f 1000, om reis te kunnen betalen. Op 23 april reizen per ‘Briton’.

15.5.1898 Klerksdorp. Biefkaart. Familie gisteren ontmoeten Vrouw, dank dhr. Frank [van Lennep?] voor voorkomendheid.

2.7.1898 Klerksdorp. Moeilijk jaar geweest, maar geen berouw over de genomen stap. Zoon Jacob op Blinkwater nauwelijks 100 Pond in een jaar gekregen, solliciteert naar Boersma in Potchefstroom. Tevreden over dhr. Frankenberg [in Londen]. Het gemis van zoon Willem.

16.4.1899 Klerksdorp. Brief van mevr. A. van der Mark-Verhoog. Voor de meisjes is er weinig kans in betrekking te komen, winkel oid., iedereen Engels; doen iets aan naaien, maar weinig Hollanders hier. Hebben het ‘hier voor ons zeer veel beter is als in Langerak, ik heb er dan ook nooit een oogenblik naar terug verlangd. Meneer Kat uit Amsterdam is hier nu’.

20.9.1899 Klerksdorp. [H.] Wegchelaar is vanmorgen met het Klerksdorps commando uitgetrokken. Ook mijn zoon en Boersma en collegae te Potchefstroom op commando. Overlijden van Wieringa [bestuurder chr. onderwijs]– wel een verlies voor het Chr. onderwijs in Nederland.

3.10.1916 Weltevreden pk. Maraisburg. Over problemen voor overkomst van een zoon, die niet kan bewijzen dat hij Engels burger is.

24.12.1917 Weltevreden. De leus: ‘de school aan de ouders’ misschien beter worden ‘de opvoeding aan de ouders’, want besturen/ouders zullen nooit goede salarissen kunnen geven. De Afrikaners zullen nooit strijden voor de vrije school en betalen door de ouders. Gezondheid van zoon Jakobus, niet sterk, nu boekhouder te Ermelo geworden. Marie nog steeds Pretoria en Cornelis op Nieuwlands, hier in de buurt. [onvolledig]

6.7.1920 Luipaardsvlei. Sinds april 1919 hier, hoewel tot december 1919 de school te Fairland blijven werken. Zoon Jakobus en gezin, sinds 1916 overgekomen, woont bij ons; de eerste drie maanden van dit jaar op school hier, en dan de school van Van Dijl in Krugersdorp. Zoon moest rust nemen, op kantoor Ermelo ging ’t niet. Koorts, bereidt examen 2e klasse onderwijs. In correspondentie met [Roosegaarde] Bisschop, [vertegenwoordiger ZA Voorschotkas] over steun voor hem. Regering Smuts wankelt, Nationalisten, Malan, *Die Burger* geven leiding.

27.8.1920 Luipaardsvlei. Jakobus nog koorts, behandeling door dr. Pijper te Pretoria met suikerinspuiting. Geslaagd voor zijn examen. Meeleven zorgen Emous over zijn kinderen. Wij hebben, behalve een paar kleinen, al drie groten ter aarde moeten dragen. Leest *Chr. School-blad* nog steeds. Als men Wouters uitzondert is de rest der bijgekomen medewerkers niet zoo veel zaaks. K(euning) schrijft als een man die ’t weet; over zaken waarin het subjectieve (stemming, smaak, neiging, karakter) zo’n grote rol speelt. Wonderlik, dat literair terrein! .

5.7.1921 Maraisburg. Dank voor condoleance bij overlijden van mijn vrouw. Een maand na weer een verhuizing, teveel voor haar, vrees ik. Met Jakobus gaat het goed. Stuurde Mansvelt Pond 31.15.0, oude schuld, overeenkomst 1898. Geef nu les op French Rand School te Luipaardsvlei. Over kinderen in Rotterdam.

**Inv.nr 288 Brieven van J. van der Mark (Pretoria), 1902**

Behoorde sinds sept. 1901 tot een commando olv Smuts. Toen Smuts vertrok naar de onderhandelingen, dachten wij de onafhankelijkheid te behouden. Vierden de overwinning, toen we hoorden van vrede. Opgeroepen door Smuts naar Zoetewater (distr. Calvinia), waar hij ons de voorwaarden meldde. Onderweg hoorden we op een boerderij dat in Pretoria en Bloemfontein de Union Jack-vlag woeide: praatjes! Einde, zaterdag 4 juni, Smuts: het doodvonnis van de Afrikaner natie …. De dag erop ds Kriel over Klaagliederen V, en dan namen de commandanten afscheid van ons – geen oog meer droog.

Op ’t oogenblik assistent op school van H.H. van Rooyen.

**Inv. nr 289 ---**

**Inv. nr 290 Brieven van W. van der Mark (Rotterdam), 1897-1898**

6.1.1897 Rotterdam. Geen examen gehaald door ziekte. Beheer tekenen. Van muziek in zoverre alle onderwijzers, maar geen orgel of piano gebruik heb kunnen maken. Neem ontslag per 1 januari.

7.4.1898 Als gevraagd naar positie van vader: tot 1/10 eerste assistent, nu 2de op Klerksdorp in vaste dienst op salaris van 300 Pond. Looft patroon [H.]Wegchelaar.

**Inv. nr 291 Brief van J.L. Maury (Potchefstroom), 1901**

24.7.1901 Potchefstroom. Dank voor de 25 Pond voor de vrouwen en kinderen; bracht Pond 2 aan mej. Van Oostrum, zij blijft hier. Dhr. Berghout.

**Inv. nr 292 Brieven van R. van Mazijk (Oostburg, Maraisburg), 1897-1898**

18.10.1897 Oostburg. Solliciteer nav. advertentie in *Chr. Schoolblad*: school te Johannesburg. Is onderwijzer aan de hr. School te Oostburg

29.11.1897 Oostburg. Wil nav. *Schoolblad* naar Kafferskraal distr. Potchefstroom. Ontslag met 1 maart.

7.5.1898 Maraisburg. Goede reis gehad, al drie weken in Transvaal. Te Pretoria vriendelijk ontvangen door de Superintendent en naar Maraisburg, tijdelijke assistent.

**Inv. nr 293 Brieven van H. Meester en mevr. A.H. Meester-van Mels (Andel N-Br., Proposal, Buysfontein, Diyatalawa, Durban, Klerksdorp), 1897-1903**

15.4.1897 Andel N-Br. Vraagt info. Uw adres van C. v.d. Mark gekregen. Ben NHK, gehuwd, hoofd chr. school alhier en voldoende kennis van Duits en Engels om me te redden.

8.7.1897 Andel N.Br. H. Havinga, Ned. Herv. Predikant: aan wie moet een hoofdonderwijzer zich melden voor Transvaal, en welk salaris?

16.7.1897 Andel NBr. Wanneer ben ik aan de beurt? ‘‘k Zou zo graag gaan. Afvallen zal het mij niet, want primitiever dan hier te Andel kan het er nauwelijks wezen’.

17.8.1897 Andel NBr. Teleurgesteld door de mededeling dat de Commissie gezinnen geen vrije passage geeft, en wel voorschot. En: behoor ik tot de vijf hoofden van scholen die bericht krijgen?

13.10.1897 Andel NBr. Geen gespannen verhouding met schoolopziener, bestuur en ouders, wel tussen de Herv. Predikant en mijn persoon.

23.10.1897 Andel NBr. Telkens en telkens worden hoofdonderwijzers in Transvaal aangesteld, nu weer Scholtemeijer. Wanneer is mijn beurt?

28.10.1897 Andel NBr.

30.10.1897 Andel NBr. Dank dat voorgedragen voor buitenschool in distr. Heidelberg. Betaalt de commissie te reis? Ik wil graag vrouw en kinderen meenemen. Oudste dochter, 15 jaar studeert voor onderwijzeres, kan hij vrije passage krijgen? Laat portretten maken.

10.11.1897 Andel NBr. Attestatie van den kerkenraad krijg ik, want ik ben lidmaat en zelfs stemgerechtigde. Mijn familie kan [financieel] niet helpen.

27.11.1897 Andel NBr. Ben beschikbaar voor school in Kafferskraal

9.12.1897 Andel NBr. De quaestie tusschen den predikant en mij is aan een eind. ZEerw. heeft den kerkenraad moeten beloven uit de school te blijven en niet meer over mij te spreken.

16.12.1897 Andel NBr. Nog geen benoeming. Wat te doen? Heb gesolliciteerd op drie scholen – geen reactie. Accepteer nu elke school.

7.3.1898 Andel NBr. Dank voor benoeming. Inzake voorschot.

30.3.1898 Andel NBr.

19.4.1898 Laatste dagen bij onze ouders in Katwijk aan Zee, dus spoorkaartjes van Leiden naar Vlissingen ipv. Gorkum-Vlissingen.

5.7.1898 Proposal pk. Christiana. Mijn school op 1 juli geopend. Goede reis gehad, afgezien van 5 dagen zeezieke rouw en kinderen. Mansvelt zei: Elandsfontein heeft niet willen wachten, dus school in Proposal – maar daar 196 Pond. Er zijn hier geen bomen, bloemen en water uit een put 10 minuten ver. Reis naar Proposal kostte 47 Pond! Huis in Christiana nog niet klaar, we waren een maand te vroeg. Twee weken in een schoollokaal, stoffige droge koemest op de vloer. 21 leerlingen, geen schoolgeld want de mensen zijn te arm.

27.3.1899 Buysfontein. Dochter 16 jaar was onder het mes in Potchefstroom; werkt in mijn school, want heb 32 leerlingen. Inspectie geweest. Onderwijs hier veel beter geregeld dan in Holland. Een huis met vijf vertrekken en een keuken, de vloeren echter mestvloeren. 25 nov. Mijn vrouw is zeer voorspoedig bevallen van een flinken zoon. Hij heeft rechten, wij moeten daar lang op wachten. En we waren een maand eerder van Proposal naar Buysfontein. Boer is in Holland het idee: lomp, stug, onhebbelijk, onontwikkelde. Maar De Boer is een heer, welgemanierd en voorkomen. Zijn vrouw is een dame.

Bezoek van Wegchelaar en Van der Mark. Bijna dagelijks paardrijden, leen ze. Financiën. Onverwachte overlijden van Jurrius. Hoop op lijst van homeopathiese medicijnen in *Schoolblad*. Kritische kanttekening bij Dept.: mensen als Van Oostrum, Vermeer en ik, waren hoofd met onze sporen verdiend, maar hier worden we op afgelegen, kleine wijkscholen; en middelmatig bekwame onderwijzers staan aan hoofd van grote dorpsscholen.

3.8.1899 Buysfontein. Schrijf soms, onder de naam van mijn president Ernst; uitleg. Politiek: Alleen een oorlog kan Transvaal weer vrij maken. NU. Ik ben er klaar voor. Ik schiet op 600 Yard (schijf en teken) zelden mis. De Boeren zij erg blij met hun Hollander, die zoo gauw goed heeft leeren schieten en paardrijden. Inspectie: Te Boekhorst is een humaan, aangenaam mensch.

29.12.1899 Buijsfontein. Brief van Mevr. A.H. Meester: Man in het lager, sinds 9.11 uitgetrokken. Twee weken Mafeking, dan Modderrivier, tot mijn vreugde daar secretaris. Zoons en schonzoons ook uitgetrokken, F. Ernst van een wagen gevallen. Uit de brieven van mijn man: over effect van bommen, 66 doden. Met Strasheim en de Engelsen doden gaan halen om te gaan begraven, een Eng. Predikant die bij elke kuil eene lijkrede hield.

4.6.1902 Brief van Mevr. A.H. Meester, kamp Durban: kwitantie Received from The Superintendent Burgher Camp, Jacob, the Sum of Five Pounds sterling being money sent by Revd. W.. Rousseau as from Mr. J.H. Emous of Amsterdam, Holland.

23.6.1902 Diyatalawa. Krijgsgevangenen-kamp hut 28. Meester: Dank dat U mijn voornemen terug naar Zuid-Afrika goedkeurt. Mijn mooie bibliotheek: verbrand, terugkopen is voorlopig niet mogelijk. Maar als hoofd in Elandsfontein heb ik boeken nodig. Kunnen uw collegae boeken geven?

14.10.1902 Diyatalawa. Gaat goed met de familie, maar mijn vrouw steeds meer moedelozer. Van O[ostrum] en ik mogen terug, maar duur, lange zorgen. Moet naturalisatie-papier – kost Pond 2-12-0.

20.6.1903 The Point, Durban. Nog niets vernomen over mijn naturalisatie-papieren. Gezin weer in Klerksdorp, gezellig in een huis, niet in het kamp. Heb zwaar werk in Durban.

*Zie ook Inv. nr 112*

**Inv. nr 294 ---**

**Inv. nr 295 Brief van J.P. Meijers (Oudewater), 1903**

2.2.1903 Oudewater. Wil een ontmoeting.

**Inv. nr 296 Brieven van Mevr. M. Michielsen (Aardenburg, Leiden, Platrand), 1897-1899**

20.9.1897 Vraagt mogelijkhjeden voor haar in Transvaalse onderwijs

10.1.1898 Zou er mogelijkheid zijn voor mij om als assistente in Transvaal te gaan?

29.3.1898 Marie Michielsen. Begrijpt nu wat assistente is. Vraagt mogelijkheid.

30.1.1899 Leiden. Vraagt een portret van Emous.

4.3.1899 Leiden. Brief van Mevrouw Michielsen [Senior]. De Gascon is op 27/2 in Kaapstad aangekomen, de Goth op 28/2. Mag dus rekenen na drie weken reactie? Jammer dat Marie geen Engels kent, zij schreef van Teneriffe dat zij gebarentaal moest hanteren. Via via gehoord over Platrand.

11.3.1899 Platrand. Een station, postkantoor, winkel en één huis – de andere verspreid in de omgeving. Opgehaald door de penningmeester van schoolbestuur, vuil, een bed vol ongedierte en wormen uit de zoldering – geen wonder dat ik die twee nachten uit bed ging, op een stoel zat te schreien. Nu (bij de voorzitter) een frisch kamertje, aardige mensen, de school honderd passen ver, 24 leerlingen. ’t Is zeer onwaar dat de kaffers een zoo groote verliefde natuur tegenover blanke meisjes openbaren.

**Inv. nr 297 Brief van G. Moerdijk (Ierseke), 1898**

27.19.1898 Ierseke. G. Moerdijk: ben de vader van twee zoons in Transvaal, de ene is onderwijzer te Roodekopje. *Schoolblad* zoekt een onderwijzer voor dat dorp, hoe zit dat?

**Inv. nr 298 Brieven van H.M. Muller (Naarden), 1898**

8.7.1898 Naarden. Dank voor benoeming te Hartzenbrg. Over financiën.

12.7.1898 Naarden. Financiën geregeld dankzij dhr Oosterbaan.

1.8.1898 Groningen. Afspraak maken.

**Inv. nr 299 Brief van Ds. S.P. Naudé (Queenstowa K.K.), 1902**

24.5.1902 Over steunverlening.

**Inv. Nr 300 Brieven van W. van der Neut (Den Haag, Boschfontein, Rustenburg Tvl), 1898, 1906-1909**

21.3.1898 Stuur getuigschriften, wil met Vos reizen die 9 april inscheept te Southampton.

26.3.1898 Aan Vos overhandigd. Zal uit Afrika nu en dan eens wat van mij laten horen.

10.11.1906 Boschfontein, Rustenburg Tvl. Dank voor Pond 2 maandelijks voor C.N. School te Boschfontein. Slechts 16 leerlingen. Ouders: armoede, onwil, gebrek aan werkvolk, wilde een Gouvernementsschool [gratis].

5.2.1907 School dicht zolang het zo nat blijft. Schetsjes, gesprekken, politiek.

15.3.1907 Verslag school februari 1907. Twee dagen gesloten vanwege de regen.

11.4.1907 Maand maart 21 leerlingen. Kwestie psalmen/gezangen; op school 2x p.w. gezangen. Sprinkhanen. Effect op zwarte stad.

10.5.1907 School in april. 23 leerlingen. Over onderwijspolitiek.

12.7.1907 Zus Maria Sophia van der Neut, manufacturen winkel in Den Haag, komt hierheen. Over financiën, kunt u haar informeren/helpen? Mogelijk komt met Alida Kemp.

1.7.1907 Smuts contra P. Grobler inzake onderwijs op Volks-congres. Lokale schoolvergadering. Vakantietrip met vrouw en kinderen.

1.5.1908 Onder Gouvernement ben ik aangesteld als C onderwijzer, salaris Pond 220. Zo ook Scholtemeijer en Boshua. Schetsje: Boshua op Waterkloof Noord v.d. Hexrivier, Boschfontein, ten Oosten Scholtemeyer op Modderfontein. Boshua komt 1x per week of veertien dagen. Er is geen brug over de Hexrivier, dus schoenen en kousen uit, rijwiel op de schouder, soms van klip op klip na zes, acht sprongen etc.

Scholtemeijer en Boshua waren op Alg, Vergadering te Pretoria. Mijn zuster heeft gisteren, 30 april, haar eerste handwerkles gegeven, Gouvernement betaalt 3 sh. per uur, school heeft nu 31 leerlingen, ruim 4 jaar ben ik hier, en zal wel hier blijven. Er komt een nieuw schoolgebouw.

26.6.1908 Vakantie. Verdiend: op school met kinderen tussen 6 en 18 jaar, in 4 standaarden. Op zaterdag Engelse les op het dorp van mnr. De Villiers, met Bosua. Op zondag komt Bosua, soms ook een scheepstimmerman uit Dordrecht. lezer van de *NRC*. Zuster is geacclimatiseerd; een dochter geboren en Scholtemeijer een zoon, maar er bestaat nog geen gevaar van overbevolking!

5.11.1909 Voor 2e klas certificaat geslaagd. Eerder inspectie van Engels medium lessen. Gezond, hoewel de Februari-regens malaria brachten. Na de oorlog hier begonnen met 16 leerlingen, nu na 5 1/2 jaar 40, met januari 50, heb een assistent (H.M. Röth), en mijn zuster 2 uur handwerk. Vierden Koninginnedag: voor het eerst.

**Inv.nr 301 Brief van Mej. Lydia van Niekerk (Leiden), 1909**

*[Lydia van Niekerk (1884-1929), 1906-1909 studente Leiden; Libbie Zondagh was een nichtje].*

28.3.1909 Vraagt financiële steun voor een studente die opgeleid wordt voor het onderwijs, zoals indertijd Mej. L. Fölscher. Hoorde dat van dhr. en mevr. Spies, Marnixstraat. Beurs vraag ik dus voor Libbie Zondagh.

**Inv. nr 302 Brieven van Mej. C. Nieuwenhuis (Ermelo Tvl), 1905**

13.5.1905 Telegram uit Ermelo Tvl [Uitkomst-school, zie ME 302 Adriani]: Nieuwenhuis accepted, salary hundred ….to leave halve June.

25.5.1905 Telegram uit Ermelo, vertaling: Indien ‘t niet anders kan, komt mej. Nieuwenhuis einde augustus, liever eerder.

**Inv. nr 303 Brieven van C.V. van Noppen (Maasland), 1898**

20.1.1898 Maasland. Erken de probleem met aannemen van teveel ervaren schoolhoofden, maar bied zich toch aan.

23.2.1898 Maasland. Snapt het betoog van Emous, over de moeiten van Mansvelt. Stelt ook voorwaarden op salaris en plaatsing, maar dan beschikbaar.

11.4.1898 Maasland. Denk over voorstel van Dept., maar vrouw ziek; kunnen we er even over spreken?

14.4.1989 Maasland. Geen ontmoeting nodig, ga niet naar Zuid-Afrika. Vrouw ziek, longen, en zoon ziek.

**Inv.nr. 304 Brief van B.J. Ockeloen (Witpoort pk. Wilgerivier, distr. Pretoria), 1898**

20.5.1898 Witpoort. Het aantal leerlingen overtreft het heilige getal niet, Schooltje is wel wat primitief ingericht. Alles tezamen genomen heb ik dus wel reden tevreden te zijn. Examen in September.

**Inv. nr 305 Brieven van W. Offringa (Kromdraai, Johannesburg, Germiston, Bosmanspas), 1897-1910**

23.10.1897 Kromdraai. Was anderhalf jaar geleden leerling van Uw Normaalschool. Eerste werkdag op Kromdraai 1.8.1896. met 8 leerlingen van wie 2 al 20 jaar oud. Over financiering door de overheid

20.6.1902 Johannesburg. Was strijder voor de vrijheid, die wij niet kregen. Twee jaren en acht maanden: van 30.10.1899 tot april 1900 onder de overleden generaal H. Schoeman, eerst in de Kaapkolonie en dan OVS. Dan een week verlof in Joh’burg, dan naar Natal onder generaal Fourie (gesneuveld); teruggetrokken tot Botha’s pas tot laat Juli 1900, verlof naar mijn vorige woonplaats Machadodorp. Begin augustus weer op commando onder generaal Ben Viljoen Toen begon het veldleven, … in Februari 1901 vertrokken wij (Veenhuizen en ik) naar een andere commando en wel naar het Transvaal-vrijwilliger Corps kapitein J. Hindon, luitenant H. Slegtkamp. … Eindelijk, het onderwijspersoneel betreffende waren het voorzoover mij bekend is de volgende personen, die het zwaar des oorlogs tot het einde toe hebben gedragen: N. Barnhoorn, J. Wenting, A. Löw, B . Dijkstra, J. van Bruggen (hield school op Pengrimsrust), Wiechers, alsmede ondergeteekende. Wellicht zijn er evenwel meer, ofschoon ik ze niet weet.

In Joh’burg gearriveerd zijnde heb ik ontmoet de heren Thomassen, Rakers, De Wit, van Dijl, Lub, Hoogendijk en Muller die ofschoon niet allen bij het onderwijs, toch ieder eene betrekking hebben. Ook ik heb geen andere kans gezien dan maar bij “Mr Khaki” aan te kloppen en thans is het zaakje hangende; ‘k weet evenwel nog niet of het zal gelukken.

Verzoek aan Scholtens, deze door te sturen, heb geen adres, indien in geplaatst, dan graag een exemplaar aan familie Wed. J. Offringa-Oosterdijk, Sneek.

1.12.1902 Vraag contact met H. Scholtens Kzn,; hij heeft mijn papieren en geld gekregen toen ik op commando ging, als U zijn adres bekend, laat hij papieren en geld sturen aan mijn zwager A. Feitsma, Sneek. Heb onderwijs opgezegd. Heb een bezigheid.

26.1.1903 Johannesburg. Engelsen bepaalde: op school alleen Bijbelse Geschiedenis in het Hollands. Hollandse onderwijzers: Thomassen eerste assistent school op Jeppestown. Drost (vroeger ZASM school) naar Molmani distr. Marico; Rakers op St. John’s College, Lub ass. Vrededorp; Muller ass. op de Duise school, de Wit geeft privaatlessen; Hoogendijk bediende in een kruidenier. Rol kerken en dominees.

6.7.1903 Johannesburg. Kritiek op Engelse bewind; mislukte oogsten en slappe handel. Situatie CNO-scholen. Florerende debatvereniging, mede door mij opgericht, beter dan mijn eigen handel.

6.9.1903 Johannesburg. Over mijn zaak, opgezet met wat gespaard voor de oorlog. Nu moet er geld voor uitbreiding komen, Pond 100, denk aan de Commissie [Voorschotkas]. Moeder, broer en zwager te Sneek willen waarborg zijn. Indien dit past, kan men onderhandelen met zwager Feitsma in Sneek.

26.10.1903 Johannesburg. Maatschappelijke toestanden bij den dag slechter. Overheid, spoorweg ontslaat personeel, straten vol leeglopers. Zwakke handel. Geen groote reden tot klagen doch ook omdat ik slechts weinig uitgaven heb, geen familie etc. CNO gaat goed vooruit. *Ons Land* meldt over nederzetting van Transvalers en Hollanders in Chili. Bij mij kwam toen dadelijk de gedachte of ik zal gaan indien men wil.

14.12.1903 Sneek, Briefkaart van Age R. Feitsma aan Emous: correctie van het postbusnummer van Offringa.

15.2.1904 Johannesburg. Vergelijking oorlogstijd en die van nu. Onderwijs in Johannesburg als voorheen. Over CNO scholen en toekomst ervan. Nog in de handel. Nieuw adres: Fordsburg.

9.5.1904 Johannesburg. Red mij in Engels en Afrikaanse kring, maar houdt een Hollands hart – steun dus o.a. het Ned. Bijbelgenootschap. Maar: zijn bijbels zijn duurder dan die van het Britse. Het Ned. Bijbelgenootschap moet meer reclame maken. Pest Bubonic Plague. Ds. Postma komt naar Pretoria – dochters geven les op de school in Veredorp – school afhankelijk van de dominee! Hoop volgend jaar een reis naar Holland te maken.

27.6.1904 Johannesburg. Zaak Offringa en Venter – partner S. Venter. Zoekt lening van 150 Pond bij de Ned. Vereniging.

4.7.1904 Johannesburg. Er is altijd wat om over te praten hier. Nu Gipsy Smith - grote tent bij Park Station, 3000 zitplaatsen, al drie weken elke avond, zondag 3 x, nog nooit een godsdienstige vergadering waar zoo veel hoorders. Vooral onder de Afrikaners veel opgang. Volgens ds. [P.] Nel wel 1000 Afrikaners bekeerd.

Limpers, onderwijzer voor ’t Hollands aan de gouvernementsscholen te Middelburg. Hij is van plan te bedanken en gaat naar de Chr. Nat. School. Leven te midden van veel national Scouts en handsuppers en Engelsen was niet aangenaam. School op Vrededorp is hoofd mej. Jansen uit Kaapstad, ervaren en ontwikkelde Hollandse dame. Mej. Osnabrugge nu wnd. hoofd. M. Postma in Pretoria, hier is ds. L Vorster beroepen van Burgersdorp.

15.8.1904 Johannesburg. Dank voor bericht van Voorschotkas, Producten van de Boeren in de omgeving en op de markt brengen. ’s Avonds privaatlessen.

24.10.1904 Leven in Johannesburg.

26.12.1904 Begrafenis Paul Kruger - verguist en veracht in leven, nu bijna een afgestorven heilige vereerd. 30.000 bezoekers van heinde en ver. In de speeches alleen ds. Postma (een Hollander) met een woord van erkentelijk jegens Holland. Vele Hollanders hier, maar weinigen die zich verstaan met de Afrikaners. Geref. kerk hier heeft nu ds W. de Klerk uit Heidelberg. In nog jong, voor CNO. Van Bruggen nog hoofd CNO school maar weinig invloed. Ben nu Britsch onderdaan.

13.2.1905 Germiston. Verhuisd, de zaak van het wereldtoneel. Nu gouvernementsonderwijzer in Germiston.

24.2.1910 P.O. Bosmanspan via Middelburg Tvl. Bericht van Sausenthaler ontvanger, moet Pond 9-1-7 betalen aan Fonds tbv. Hollands Onderwijs. Had bij vertrek 73 pond schuldig, heb betaald tot de oorlog. Kreeg 1902: behoeft niet te betalen. Vraagt nu nadere specificatie, ‘Wat is wat’.

**Inv.nr 306 Brieven van H. Oost (Ridderkerk, Loopspruit, Pretoria), 1897. 1907**

30.71897 Ridderkerk. Adres volgende week: Slochteren, p/a J.E. Oost.

12.11.1897 Loopspruit, Mijn adres: Daniel J. van Jaarsveld, Loopspruit pk. Elim via Elandsrivier, distr. Pretoria. Twee dagen na aankomst dysenterie. Tannie Annie heeft op me gepast. Heb 11 leerlingen in 3 afdelingen. Het leven is hier vrij en gezellig, tenzij een trotsche Hollander, die fijne bediening verlangt en bv. te welopgevoed is om zelf tabak te kerven, zijn paard te rossen enz. – kind in huis. Mijn koffer nog niet hier.

11.11.1907 Pretoria. [Briefpapier *De Volkstem*, Pretoria]. Een Boer vroeg of ik weer asseblief weer wou komen schoolhouden. Weet U iemand? Hij moet Engels kennen en ’t liefst gereformeerd zijn, in ieder geval moet hij in de bijbel geloven. Hij zal bij de hr. Danie Prinsloo, Rietvlei, 5 ½uur te paard van Pretoria, liefst jong – ik was 19 toen – oudere Hollanders lopen telkens tegen de muur aan.

**Inv.nr 307 Brieven van O. van Oostrum (Tzum, Vrijheid (Natal), Witzieshoek. Ficksburg, Middelburg), 1897-1906**

Vergelijk: O. van Oostrum, *Bestendige onbestendigheid. My Suid-Afrikaanse ervaringe*. Pretoria 1945

28.9.1897 Tzum. Behoor ik tot de vijf hoofden die de Commissie voor Transvaal voorstelde?

29.9.1897 Tzum. Op 30/1 ontmoeting met Emous, Van Lennep en ds. Gispen, Van Lennep kent de namen van mij, mijn vrouw en kinderen, actes etc. en stuurde die aan Manvelt in Pretoria. Maar nu: ik ben in Pretoria onbekend. Wat nu te doen?

21.11.1897 Tzum. Begrijp het niet, nu sta ik ingeschreven voor een buitenschool!

24.1.1898 Tzum. Reis op de ‘Spartan’ van 19 maart uit Southampton, samen met Hoogendijk.

20.2.1898 Tzum. Moet ik geboorteacte meenemen? heb reeds afschrift eerder gezonden.

16.4.1903 Durban. Over een artikel voor *Chr. Schoolbad* en spelling-Kollewijn. Over overkomst van vrouw uit Nederland, kan Comité [CNBC] haar reis betaling? onzekerheid in eigen mogelijke werkplaats. Reismogelijkheden en over school op Vrijheid.

7.5.1903 Dannhauser, Natal. Over financiering van de reis van mijn vrouw, graag regels spelling-Kollewijn tbv een artikel.

7.11.1903 Dannhauser. Gezin arriveert te Durban komende week.

23.10.1903 Vrijheid, Natal. Sinds een paar weken 1ste assistent op de Nieuwe Republiek School, hoofd Poen. Over onderwijs in Engels en Hollands.

27.2.1904 Vrijheid, Natal. Erkent dat Jacolot in mijn brochure niet helemaal correct is. Over verzending van deze brochure [over klankmethode leesonderwijs] door Visscher [Pretoria, CNO]? Over [H.J.] Poutsma.

30.4.1904 Vrijheid, Natal.

18.6.1904 Natal, Vrijheid. Over mijn spelmethode. Ben verleden jaar twee keer gevraagd voor Weeshuisschool van Poutsma omdat ik geen permit kreeg, werd Van Gent uit Amsterdam benoemd. Nu wel permit gekregen, benoeming is aantrekkelijk voor mij (eigen baas).

24.8.1904 Arbeid adelt. Witzieshoek, O.R.C. Over uitgave van klankmethode.\* Bezig met opzet van de school hier, bewondering voor wat Poutsma gedaan heeft, allerlei plannen. Over vertrek uit Vrijheid. Over Hollanders en Afrikaners, anti-Hollands ook de dominees in de Vrijstaat.

21.10.1904 Arbeid adelt. Witzieshoek O.R.K. Lees zelfs in Uw brief dat zelfs in Holland klachten te horen zijn over de Weesinrichting. De reis van Poutsma en de financiën; de sfeer is niet goed, conflicten met leerlingen (van 6 tot 20!). Poutsma en de fam. Wind, begrijpen de Afrikaners niet. Weet niet, of hij hier blijft. Over Klankmethode.

25.11.1904 Arbeid adelt pk. Witzieshoek. Heb aanstelling op Ficksburg aanvaard, en van Poutsma hoor ik steeds niets over de toekomst van deze instelling. Had Poutsma zich maar had gehouden aan zijn brochure: een Afrikaanse instelling.

8.3.1905 Louterbronnen, Ficksburg. Druk met aanleg tuin, nodig voor groenten. Ook meubels maken vroeg veel tijd, want Poutsma had me gezegd mijn meubels te verkopen om op Arbeid adel nieuwe te krijgen. Geen tijd voor klankmethode; drukproef gezien. Ds. [J.D.] Kestell voor huisbezoek: in plaats van de meeste Afrikaner predikanten kan men met hem een wetenschappelijk gesprek voeren.

28.4.1905 Louterbronnen. ‘Mijn verblijf in Afrika is van den beginne af een aaneenschakeling van tegenspoed en teleurstelling geweest’.

24.6.1905 Louterbronnen, Fichsburg. Heb de school hier niet voor CNO kunnen behouden. Over verzekeringspolis. Klankmethode-boekjes, reclame maak. [ Ds. Kestell vroeg mij naar de schrijver Wertheim – wie was hij? [Jacob Léon Wertheim 1839-1882, bankier en auteur; vgl. levensbericht in *Jaarboek Mij Ned. Letterkunde*, 1883].

9.9.1905 Louterbronnen, Ficksburg. Brief bestemd voor de Commissie voor CNO. Bezig op orde te komen, financieel.

23.8.1905 Benoemd in CNO-school Middelburg. Over verkoop en recensies van klankmethode.\* Over een kwitantie voor een verzekering die gezegeld moet worden – de Zuid-afrikaanse methode – een handtekening over een postzegel – zal niet werken: ik stuur U de polis, wilt u de vereiste zegel erop plakken?

3.11.1905 Louterbronnen. Verlangen naar de kerstvakantie en de verhuizing naar Middelburg, lijkt het eind van ons omzwervingen. [Uitgever] Höveker en Wormser in Pretoria stuurt mijn taalboekje naar Amsterdam met advies van uitgave.\*\* Heb 10 zakken koren gezaaid – maar als binnen een paar dagen geen regel valt, is dat geheel verloren. We zien wel wolken, maar geen regen.

19.2.1906 Middelburg Tvl. Schreef eerder over mijn tegenspoed in Afrika. Pech, zo iets is er ook met mijn taalboekje. Middelburg, na drie dagen ossewagen en een dag ook iets met trein. Armzalige kerstdagen, bagage en koffers moesten nog komen! Huis is gehuurd, met bouwt een huis bij de school. Goede school. Hoopt op druk van taalboekje, beter dan die van Stucki.\*\*\*

**\***O. van Oostrum, *De klankmethode of natuurlijke leeswijze bij het Hollandsch leesonderwijs.* Rotterdam: D.A. Daamen 1904]

\*\*O. van Oostrum, Hoofd der Eben-Haez\er School te Middelburg, Trv., *Hollands Taalboekje voor Zuid-Afrika (Stand. III en IV). Ingericht volgens de vereenvoudigde spelling en verbuiging en voorzien van vele wenken voor de onderwijzer. Pretoria*-Amsterdam: J.H. de Bussy 1907.

\*\*\* M.J. Stucki, *Hollandse Spraakkunst voor Zuid-Afrika.* 1892 zevende druk.

**Inv. nr 308 Brief van D.J. Opperman (Geduld pk. Dannhauser), 1904**

14.3.1904 Geduld pk Dannhauser. Opperman aan Moderator van de Algemene Kerkvergadering van de NGK van Natal. Ondergetekende, lid NG gemeente van Newcastle. Volgens Wet en bepalingen moet de vergadering zorgen voor het onderwijs. Help dan zulke scholen die beogen 1. De handhaving van onzen Boerentaal, 2. het op prijs stelling van de Geschiedenis onzer voorvaderen, 3. de opbouw onzer Hollandsch sprekende kerk. D.J. Opperman. [doorslag]

**Inv. nr 309 Brief van G. Osnabrugge (Johannesburg), 1903**

18.7.1903 Johannesburg. Arriveerde 3/3 in Kaapstad per ‘Briton’; heb tot 28/5 op allerlei plaatsen gewerkt aan de Kaap, omdat ik geen permit voor Transvaal kreeg. Op 28/5 naar Transvaal; er is werk voor vaklieden maar minder dan in de Kaapkolonie. Heb het goed, weer treinsmid bij de spoor op mijn zelfde salaris als vroeger bij de NZASM. Maar je moet wel door Engelsprekende kennis van vroeger een baantje, en je moet Engels kennen. Adres: p.a. H.J. van Altena.

**Inv. nr 310 Brieven van Mej. T. Osnabrugge (Apeldoorn, Johannesburg, Heerenveen). 1897-1898, 1903-1906**

25.10.1897 Apeldoorn. Mej. T. Osnabrugge, onderwijzeres aan de 2e Chr. School te Apeldoorn. Hoopt of ze geschikte bevonden wordt voor onderwijs in Transvaal.

28.3.1898 Apeldoorn, Trekt sollicitatie in, gaat in juni naar haar broer in Zuid-Afrika. [G. Osnabrugge, Inv.nr 309].

9.5.1898 Apeldoorn. Hoopt op steun van Commissie en hopelijk een aanstelling in Nijlstroom.

10.6.1898 Amersfoort. Conform gesproken te Utrecht met [C.G.] de Jonge; hij heeft geen vrijheid van reis te vergoeden, want ik heb geen akte Engels en muziek; ik zal me in Pretoria melden bij het Dept. Vraag in ieder geval korting op ZASM-treinen.

[Volgens J. Ploeger, *Onderwys en onderwijsbeleid* (1952, p.348) was zij eind 1899 in werkzaam bij het onderwijs in de ZAR.]

6.7.1903 Deventer, onderwijzeres chr. school. Kan 12.9 vertrekken, liefst met een vrouw met kind in dezelve hut. Heb echter geen cent voor geld onderweg, weet U een oplossing?

20.12.1903 Johannesburg. Arriveerde 10/10. Teleurstelling: mijn broer lag in het hospitaal, gelukkig een dochter van ds. Postma aan het station en logeerde in de pastorie; na een maand samen met broer wonen. Gelukkig heeft hij een goede baan bij de Railway, Want CNO is met liefde dienen, want men kan er niet van rondkomen, school Vrededorp. Werkloosheid hier.

5.9.1904 Johannesburg. In reactie op *Chr. Schoolblad*, waar stond dat op de school te Vrededorp Mej. Jansen tot hoofd was benoemd en mej. Osnabrugge tot onderhoofd – maar ik ben Hoofd en mej. Jansen in niet benoemd. Situatie steeds treurig, werkloosheid, de meeste nijverheid staat stil. Hollandse steun noodzakelijk. Tussen Hollanders en Afrikaners, rol het Engels.

26.11.1904 Johannesburg. Onderstaande niet publiceren, of zonder namen. Situatie nog slecht, Men mag als dankbaar zijn als men 8 Pond in de maand krijgt, terwijl 15 nodig is. Ik ben hoofd, maar krijg 10 Pond, en de school 100 leerlingen. Meijer redt het, bevolkte school en de wat meer bemiddelde kerkgemeente; maar heeft in Fordsburg veel vijanden, waarom weet ik niet. Van Bruggen heeft zijn school in Braamfontein. meer ouders van zijn kinderen kunnen relatief beter betalen. Thomassen ook in Johannesburg op een Engelsche, al vanaf midden in de oorlog, hij verdient sindsdien al goed. Mijn broer is nog altijd aan de Railway, doch ook dit is niet als vroeger.

10.7.1905 Johannesburg. School gaat goed, zij in de armste wijk van Johannesburg – het gaat moeilijk voor CNO, maar er zijn hoofden die 4 of 5 maal meer krijgen. Zonder broer zou het niet kunnen. Maar als de subsidie uit Pretoria/Holland niet komt, valt de school. Felicitatie met Uw 25-jarig jubileum.

11.12.1905 Johannesburg. Als er geen subsidie uit Holland meer komt, is mijn school de eerste die valt. Arme wijk, en ieder voor zich, de rijken niet voor de anderen. Offringa bij de Engelsche school. Men zegt dat hij in Holland is, te zwaar gespeculeerd, zegt men, en moest vluchten. Groeten van mijn broer, hij is er nu de laatste Hollander in zijn vak.

2.7.1906 Braamfontein. ‘t Gaat nog goed, maar hoe lang nog? Mensen steeds armer. Kinderen genoeg, maar geen geld; om te sparen met slechts één assistente. Toch is inspecteur Te Boekhorst tamelijk tevreden. Geen subsidie uit Pretoria; als de school stopt, gaat ik naar Holland, wil geen Engelse school. Van Bruggen wel, zijn dochter werkte al lang daar. Lub.

23.7.1906 Johannesburg. . Ik kom DV weer naar Holland terug. Ik heb mijn ontslag genomen. Hoe nu, hoor ik U zeggen: aangevraagd: is de school dan niet gevallen? Neen, nog niet, de zaak is deze: Mijn broer en zijne vrouw gaan naar Holland terug en zonder hen kan ik hier niet blijven, want dan kan ik niet bestaan. Hoop nog op hulp, maar anders ga ik na 1 oktober ontslag. Er zijn best rijken, in Holland en ook hier, maar redden de school – de dominee zou het gemakkelijk kunnen doen. Maar doet het niet.

20.8.1906 Johannesburg. Wij vertrekken 21 september op het Duitse stoomschip ‘Admiral’.

7.4.1909 Heerenveen. Onderwijzeres Chr,. School Heerenveen. Lees in de krant dat de ZASM f 180 uitbetaalt aan oude ambtenaren. Wil dat voor mijn broer aanvragen, maar hoe moet dat? Hierbij postzegels om de Directie te schrijven.

**Inv. nr 311 Brieven van R.A. den Ouden (Bodegraven, Buffelsvlei), 1899**

10.10.1898 Bodegraven. Geïnteresseerd voor positie te Bovenste Oog van Mooirivier.

3.1.1899 Bodegraven. Mijn aanstaande echtgenoote en ik nemen de grote stap. Regelingen.

31.1.1899 Bodegraven. Financiële zaken.

2.3.1899 Bodegraven. Las dat familie Kloppers op 15 april vertrekt, als zij samen willen reizen, stel ik mijn vertrek ook op die datum.

5.5.1899 Buffelsvlei. In Pretoria verwelkomde De Jonge ons en zei dat Buffelsvlei ons doel was, gesprek met het Dept. veranderde niets, dus kwamen we in Buffelsvlei en de dag erop de school 26 leerlingen, die 11 maanden zonder onderwijs rondliepen; Buffelsvlei is een ver gelegen streek. De weg er heen was moeilijk, nu de toekomst voor ons!

18.12.1899 Bodegraven. Brief van J. van Andel Jr: Den Ouden leende van de Voorschotbank f 1200, met dhr. Batelaan en ondergetekende als borgen. Hij beloofde elke maand f 68,58 betalen. Nu nog niets gehoord of gekregen. Graag Uw advies.

*Zie ook Inv. nr 101*

**Inv. nr 312 Brieven van Tjalke F. Plantenga (Stiens), 1897**

12.11.1897 Stiens. Tjalke F. Plantenga, onderwijzer op de Chr. School. Had overleg met De Vries en Co, over data reis en financiën. Graag uw reactie.

Ongedat. Donderdag. Bruggecate, schoolopzichter te Leeuwarden, zal getuigenis in gesloten envelop geven.

Ongedat. Dinsdagavond. Dank voor allerlei informatie, Over Modderrivier of Potchefstroom. Kom met mijn meisje. Dank, in drie maanden geregeld!

[J. Ploeger, *Onderwys en onderwysbeleid* (1952, p. 308) Plantenga was eind 1899 werkzaam bij het onderwijs.]

**Inv.nr 313A Brieven van J.A. du Plessis (Burgersdorp, Kaapstad, Reddersburg), 1903**

1..3.1903 Burgersdorp. Brief van J.A. du Plessis, secr. A3 School. Het Comité van de A3 School, dankt voor uw belangstelling. De school was een Vrije Chr. School, maar om geringe ondersteuning naar Gouvernement, nu dus District Boarding School, 3e klasse, A3 School. Er is ook een 1ste klasse school, meest Engelse leerlingen, de onze meest Holl. Afr. kinderen, ong. 100 leerlingen, drie onderwijzers Holl. Afr., éen Hollands. Engels medium, maar veel Hollands.

9.6.1903 Reddersburg. Brief van J.A. du Plessis, Reddersburg ORK Stuur hier een open brief van Ds. Postma en mijself. Hoor nu dat Pres. Steyn een Centraal Comité voor CNO wil vormen, hij vraagt mij daarin deel te nemen. Wil graag met hem in het Comité. Maar er zijn leden die algamatie van de scholen toegedaan zijn. Heb nog geen CNO-school heb kunnen stichten, werk aan stichten van scholen onder kerkenraden.

Bijlage: Open brief Aan alle voorstanders van het Christelijk Nationaal Onderwijs in de Oranjer River Kolonie. W. Postma, Bloemfontein, J.A. du Plessis, Reddersburg.

**Inv. nr 313B Brieven van J.S. du Plessis (Kaapstad. Amsterdam, London), 1903-1907**

6.6.1903 Kaapstad. J.S. du Plessis, Superintendent [op briefpapier Hofmeyr Tehuis, 5 Rheedestraat, Kaapstad]. Zal een bijdrage zenden omtrent schoolzaken in de Kaapkolonie. Heeft Tractaat Vereeniging opgericht: Hollandstalige, kleine tractaten leest men hier wel. Vraagt financiële bijdrage. Heeft veel gehoord van H.J. Louw die tijdens de oorlog verbannen was, en die in Holland en België was.

6.6.1904 Dank voor artikel in *Schoolblad* over schoolzaken in de Kaapkolonie. Heb Tractaat Vereeniging opgericht, men leest hier niet, hooguit korte tractaatjes. Vriend [H.J.] Louw, in de oorlog verbannen naar Nederland en België, vertelde me over de behulpzaamheid van de Hollanders. Vraag 5 Pond subsidie van elke oplaag om in de andere kolonies te verspreiden.

22.8.1904 Kaapstad. Dankbaar voor medewerking tbv. tractraten en de ontvangen boeken. Heb hier 50 jongeren, lezen veel, doen aan Taalbond examen.

5.9.1907 Amsterdam, J.S. du Plessis, Hotel Pays Bas. Ingesloten [niet aanwezig] brief ter introductie van vriend [H.J.] Louw. Ik ben onderwijzer aan de Zuid Afrikaansche College Hooge School te Kaapstad. Vraagt een ‘nerve specialist’, ‘mijn zenuwen zijn verzwakt, pijn soms onverdraaglijk, kan zelfs niet spreken’.

5.11.1907 London. Wij gaan de 20ste naar Kaapstad. Veel dank, wil Mevrouw van der Velde de brief bezorgen.

**Inv. nr 314 Brieven van C. Plokhooy (Brugge, Monrovia, Windhoek, Dordrecht). 1901-1903**

13.8.1901 Brugge. Brief aan C. Plokhooy, valiant Young soldier, van Henry English nav een ontmoeting gisteravond, P.S. English by name only, the blood is Irish

6.3.1902 Monrovia. Wacht een maandje om een volgende boot. Op Las Palmas wist een Engelsman dat ik aan boord was, daarom ben ik hier en onder andere naam.

10.4.1902 Windhoek. Op 31/3 aan land bij Swakopmund, en hetzelfde oogenblik de koorts. Op de 2e kon ik mezelf, mijn geweer naar de trein dragen. Van 2 dagen Okahandja, eindpunt van de tram, hotel in en eergister een paard – 14 uur rijden. Massa’s kinine. Geld op, geen werk te vinden. Niet goede adressen. Zelfs Smeer is niet te vinden.\* Voorlopig is Plokhooy post restante Windhoek.

*[\*F. de Villiers Smeer woonde op Marienthal bij Gibeon].*

9.9.1902 Dordrecht. Toen we terugtrokken over de Oranjerivier was ik geheel zonder geld en geen van de Rebellen officieren wilde mij helpen. Te Warmbad verkocht ik mijn paard en verder te voet. Naar Generaal Maritz, - luisterde niet naar mij, minachting voor Boeren in Europa; te voet naar de naasten Boer, dien ik kende, 10 uur te voet; op een ossewagen naar Keetmanshoop; kommandant Lategan; alles verkocht – geweer, verrekijker - . De oorlog was toch uit.

14.10.1902 Dordrecht. Verder over die verrekijker. ‘De honger dreigde – generaal Maritz en vrienden wilden mij niet helpen, zeker omdat ik een pas had van Mr Wolmarans, wien ze bespotten. Wat kon ik dan toen beter, dan dat ding verkoopen? Hij was gift van Bas Veth, om aan één van de generaals te brengen. Dat lukte dus niet.

22.12.1902 Dordrecht. O.m. over een baantje, bij een handelsmaatschappij of onderwijzer in Zuid-Afrika. [Aantekening : Voor onderwijs of passage naar Zuid-Afrika adres J. Duiven, Ramstraat 15 Utrecht. En: Beantw. 24 dec,1902]

25.7.1903 J. Duiven aan Emous: heeft nog steeds fl. 250 voor Plokhooy voor reis naar Zuid-Afrika voor onderwijs, maar hij heeft kennelijk geen lust, geld gaat dus naar de gever.

*Zie ook Inv. nr 104*

**Inv. nr 315 Brieven van W.P.J. Pöen (Rotterdam, Vrijheid. Harrismith, Philippolis), 1901-1910**

*Wilhelmus Petrus Johannes Pöen (Dordrecht 1867-1937 Durban) was Rooms-katholiek priester, in 1890 na studie aan een Zendingsinstituut (hulp)predikant NGK Beaconsfield.*

*Zie G.J. Schutte, ‘*

11.9.1901 Rotterdam.

5.12.1901 Rotterdam.

24.11.1902 Rotterdam. [Briefpapier Bureau van de Ned. Middernachtzendingvereeniging (Afd. Rotterdam)]/

17.10.1903 Vrijheid, Natal. Geen permit voor Transvaal gekregen, dus in juni t/m september hulpprediker, op Wijnberg waar ook verbleef. Maar het Boeren Comité verwacht dat ik het CNO dien. De districten Utrecht en Vrijheid zijn na de oorlog bij Natal gevoegd en dus geen permit nodig om er te komen en heb gevraagd om Vrijheid, school met 150 leerlingen, wel staatsschool. Gezin aan de Kaap gelaten, zelf naar Vrijheid waar de woning verwoest was en geen geld door de droogte om te verbeteren. Vraagt geld.

30.4.1904 Vrijheid, Natal. De vrouw van ds. Anderssen [predikant Vrijheid, voorzitter bestuur school] overleden, 30 jaar oud. Vermindering van de CNO-subsidie leidt tot sluiten van scholen. Anderssen voegde zich tot de Natalse regering. Geen goede voorwaarden en dus blijven bij CNO-scholen. Behoefte aan bibliotheekboeken. Een zus van mijn vrouw helpt in de huishouding; ik help ds. Anderssen in de gemeente.

10.3.1905 Vrijheid, Natal. School bloeit, ondanks de armoede en de concurrerende gratis staatsschool.

7.7.1905 Durban. ’t Gaat goed met de school. Heb een dochter gekregen.

31.3.1906 Vrijheid. Einde subsidie CNO – overleg met overheid, tenslotte: een erkende kerkschool met enige staatssubsidie; genoeg ruimte voor Hollandse taal en bijbelles.

9.6.1906 Kaffer-onlusten, vele boeren in ons district hebben hun huizen verlaten. Staan bovendien in quarantaine vanwege de veepest. Zoo lang koning Dinizulu zich stil houdt is er voor ons geen onmiddellijke gevaar. Toch maar de wintervakantie in Durban.

21.9.1906 Vrijheid. Sedert de school onder het Gouvernement staat geen verandering in leerlingental. Pogingen leerplan iets te veranderen, meer Hollands, eigen geschiedenis. De regering benoemde mij tot Inspecteur Hollands. Kan dan de vaderlandse geschiedenis stimuleren. Pest, droogte. [Aantekening van Mansvelt]

10.11.1906 Vrijheid. Stimuleer het lezen van Hollandse boeken, door een lage prijs; lijst titels [annotatie Emous: deze keuze is niet kwaad – de prijs niet hoog – stuur 5 Pond aan Pöen].

2.3.1907 Vrijheid. Ontving 5 Pond van Dr. Leyds’ Hulpfonds voor de boeken; dank voor Uw bemoeienis. Zocht al medewerking van *De Unie* [een periodiek].

29.4.1907 Vrijheid. [kopie concept-artikel, februari 1907] Hollandsch onderwijs in Natal. Aan de Redacteur van De Unie [6 blz. kopie aan Emous]

Ongedateerd. Poën aan Emous: Gedrukt*. Syllabus for Dutch Standards in Government and Aided Schools*. Education Department, Natal, 22.4.1907 C.J. Mudie, Superintendent of Education (To be posted up in the schoolroom).

17.2.1908 Harrismith O.V.S.. Moeilijkheden met de Schoolcommissie en gezondheid van echtgenote genoopt tot verandering naar hoger en gezonder streken. Den 8sten dezer hier gearriveerd; de school telt 350 leerlingen, belast met Hollands en latijn. Sommige leerlingen hebben nooit Hollands gehad, krijgen aparte klasje.

27.4.1908 Harrismith O.R.K. Hoofd van de school, zoals alle dorpsscholen, is een Schot. Deze heren schelden nu op de Onderwijswet van Hertzog, omdat deze hun (slechts) 3 jaren tijd geeft om Holl. te leren. Als geordend leeraar staan alle kansels voor mij open. Gedurende de Kerstvakantie 6 weken in Boshof om vriend ds. V.d. Merwe met preekwerk te helpen. Ook in Jacobsdal, waar ik 15 jaren geleden werkte.

12.12.1910 Philippolis OVS. De school verlaten, nu geheel geestelijk werk. Zo lang onderwijs was gevolg van ‘s lands omstandigheden. Na de oorlog: CNO-onderwijs vroeg mensen. Nu art. 137 Uniewet gelijke rechten voor de talen geeft, leg ik de wapens op dat terrein neer. Ben hier eenparig geroepen. Op 11 sept. bevestigd, onder blanken en gekleurden. Vrouw sukkelt al twee jaren met gezondheid. PS Groeten van de oude Van der Walt, mijn buurman, hij logeerde in de oorlog in Excelsior, Amsterdam.

*Zie ook Inv. nr 95*

**Inv. nr 316 Brieven van Mej. M.E. van Pommeren (Bethulie, Pretoria), 1884, 1891**

11.6.1884 Bethulie, Lang niet geschreven, uit de Almanak van de Unie ontdekt dat u nog in Amsterdam woont. Was 3 jaren op school te Fauresmith, echter een speculatie van een predikant, en daarom weggegaan, waarop de school gesloten werd. Ben een maand hier, zou naar Holland terug, maar Transvaal trekt. Mijn adres: W. Louis, Pretoria.

15.8.1891 Krijg geen brief en geen halfjaarlijkse interest [van uitgeleend geld?] van broer; vraagt Emous om hulp/info inzake die broer. De zaak met mej. Roodhuyzen is afgesprongen, zij bood f 200, afgewezen mede op advies van Mansvelt en Celliers, lid van de Schoolcommissie. Over haar school. Sprinkhanenplaag.

25.8.1891 Pretoria. Over haar broer en over financiële zaken.

**Inv. nr 317 ---**

**Inv. nr 318 Brieven van Mej. C.A Postema (Arnhem, Warmbad, Johannesburg, Bloemfontein, Krugersdorp, Machadodorp, Kinmerley), 1897-1900, 1906-1917**

21.9.1897 Arnhem. Zal schrijven naar Eunice School Bloemfontein, een Engelse school?

15.1.1898 Southampton. Briefkaart.

18.1.1898 a.b. RMS Moor (Union Steam Ship Company). Morgen op Madeira; a.b. een onderwijzer die van verlof teruggaat naar Zuid-Afrika; hij vertelt over godsdienst in Zuid-Afrika: ‘Hij kan best een Hugenholtz van de Vrije gemeente zijn’.

4.3.1898 [Warmbad] In Pretoria in de Staatsmeisjesschool, waar men mag logeren maar iets moet doen, ik heb enkele zieke onderwijzeressen vervangen; Commandant Potgieter haalde me, mevr. P. is sterk Engels, hij minder. Heb zes leerlingen van 5-15 jaar; hadden eerder een Engelse gouvernante. P. gelooft dat Dr. M[ansvelt] en zijne vrienden de boeren dom willen houden en ze alleen Hollandsch laten leeren ….Over ’t algemeen zijn de Transvalers anti-Hollandsch gezind en toonen in hunne manieren en levenswijze sterk van een Engelsche geest doortrokken te zijn…. . Ongezonde streek, Wegerif (op kwartiertje afstand) ziek in bed met koorts. ‘…ik versta dat zoogenaamde laag Hollandsch [=Afrikaans] niet en heb ook geen lust het te leeren’. Warme baden hier, gezond. De zondag is taai: P. leest een preek. Mijn adres: Commandant P. Potgieter, pk Hartingsburg, Warmbad, distr. Waterberg.

11.6.1898 Warmbad. Over Wegerif. Laat iedere zaterdag door een Kafffermeisje mijn kamer schoonmaken. Stoffen moet ik zelf, dat begrijpt niemand hier.

9.7.1898 Warmbad. Heb Mansvelt gevraagd om andere werkplaats ‘want ’t is niet mogelijk op de duur met Mrs. P[otgieter] om te gaan, zij zou wel willen ik haar naar de oogen keek en ik verlang even goed vrij te zijn als eene Transvaalsche. Ds. Bosman geeft elke week bijbellezing op de Staatsmeisjesschool. Juffrouw Adriani’s weg ook niet op rozen gaat, Niets gehoord van Wegerif, zal wel goed gaan.

7.8.1898 Warmbad. Influenza gehad. Steeds koorts. Vraagtekens bij de Inspectie. Hollanders komen vol enthousiasme, maar snel ontnuchterd, want ze voelen zeer weinig van die stamverwantschap. Wegerif is veranderd. P[otgieter]. was vroeger arm en weinig ontwikkeld,

1.10.1898 Warmbad. P[otgieter] wil mij gaarne houden, Mansveld daarover erg blij.

28.1.1899 Fordsburg, Johannesburg. Dept. behandelde me schandalig. Eene week te voren wist ik pas waar ik heen moest althans welke school, die van Meijer, die ik van Amsterdam ken. Geen promotie. Mansvelt is bang voor De Jonge, is verwaand, als niets tot iets wordt – geknoei hier en bedriegen daar. Scholtens uit Alfen kan er ook over vertellen. Potgieter is burgemeester geworden, een klerk met een klein salarisje kan het werk doen. Kloppers, zwager van Wagner, daarbij doleerend. Juffr. Ronda, Staatsmeisjesschool, nu hoofd Langlaagte, dat onder Kriel en de Kaap staat. Heb Dept. geschreven: als Dept. me helpt, alleen dan doen in 2e klasse examen. Woon in boarding house, 7 Pond per maand, ga naar de Verenigde Kerk (hervormde is er hier niet) en voel mij er beter thuis dan in de Dopperkerk. Klimaat voor gezondheid goed hier.

30.12.1899 Johannesburg. Briefkaart. Beste wensen voor 1900. Ben bij Scholtens, gezelliger voor mevrouw S., hij is op ambulance te Modderspruit.

16.1.1900 Johannesburg. Verliet Warmbad 1.7 – familie Potgieter vestigde zich in Pretoria en ik benoemd op school van De Wit, Engels medium school. Niet naar mijn zin, sprak erover met De Jonge, die zou me in Vrededorp bij Rakers plaatsen – maar door de oorlog geen leerlingen. Werk nu op administratie bij de politie – een paar dagen werken in het hospitaal kon ik het niet uithouden. Over oorlogstoestand. Mijn derde-jaar nadert einde.

15.12.1906 Bloemfontein. Eunice High school. Bij ds.[W.] Postma, waar [H.J.] Poutsma was, morgen kennismaken met de dominees Boshof en Murray. Plannen voor Oranjeschool. Denk dat ds. Postma betrouwbaar is. Ik geef hier Hollandsch, Fransch en naaien – zeer laagvloersch. Men zegt dat Miss Joubert van Stellenbosch of Miss de Vos directrice van Oranjeschool wordt. Mej. Kampfraath, zuster van Nederl. consul, gaat naar Amsterdam.

26.12.1906 Kaapstad. Dank voor Uw brief van 9 Nov. Ik protesteer echter dat ik wat scherp zie. Integendeel. Hollanders, die ik ontmoet, spreken veel krasser. De heer [H.H.] v. Rooijen, Ds. Postma schreven U onlangs een brief. Hoop dat U juffr. Kuipers [mijn voorgangster en lerares Hollands] ontmoet. Heb gehoord dat Mevr, Klintkert [Klinkert] uit Zeist op Oranjeschool 1e onderwijzeres wordt. Brill is voor 3 jaar benoemd, ik voor één – ben daar niet op ingegaan, directrice moet regelen. Ik heb meer met ds. Boshof dan met ds. Murray. De laatste is erg methodistisch en drijverig. Ook op onze school bestaat een afdeeling van de door hem zoo geliefde streversvereeniging, Ds. Murrays. Hollanders van huis uit Nederd. Hervormd hier naar de Dopperkerk overgaan. Ga in Kaapsstad mevr. de Gazar-Knetemann ontmoeten.

15.7.1907 Bloemfontein. Eunice Girls’ Highschool. Oranje school gaat vooruit; juffr. Korteweg schrijft erover aan Mansvelt.. De High School staat scherp tegen de Oranje school, niet om te taal maar om de kerk, High School is ‘wereldsch’, geeft geen kerk er invloed. Waar is Ackerhuis?

23.121907 Deelneming en wensen voor 1908.

25.5.1908 Blauwbank p.o. Magaliesburg Tvl. Hertzog bood me een positie, het spijt hem dat ik door een onvoorzichtig schrijven aan Directeur Onderwijs hij de zuivering van de High School niet kon doen. Heb een aanstelling hier, klein plaatsje aan de lijn Krugersdorp-Zeerust. School met drie leerlingen, drie personeelsleden. Leven duur, salaris maar 165 Pond, maar geef wat pianolessen; woon bij de gelijk met mij aangekomen Van Putten, hoofd Smeer. Over juff. Korteweg plooibaar. Maar voor haar geen geld op Oranjeschool. Hoewel Miss Le Roux meer Hollands personeel wil.

15.3.1909 Krugersdorp. Confidentieel. Over juffr. Korteweg. Ik zoek nu baan op Bloemhof. Als ik kan, kom ik terug in Holland. Wellington is mij zelfs twee keer aangeboden, daarna Van Breugel, Korteweg. Ik bedankte, te warm daar. Was op Kaapstad, natuur; onderwijscongres, Bonsma uitstekend maar juffr. K[orteweg} tegen hem in, wil geen Christelijk onderwijs

5.12.1909 Machadodorp. Solliciteer naar A en B scholen. Hier lastige ouders en geen goede huisvestiging. Woon in hotel. Kloppers was hier zeer gewild. Niet gesolliciteerd naar de Oranjeschool, misschien benoemd op Eunice School, had genl. Hertzog geschreven. Over directrices en hun opleiding.

26.12.1909 Paarl. Reis naar Wellington om congres, een dag in Bloemfontein, poolshoogte opnemen. Mej. Korteweg gaat van Oranje naar Eunice School, financieel voordeliger. Vijf applicanten: mej. Schreuder (Wellington, Doyer (Kaapsad), K. en ik en nog iemand. Ontmoette mevr. Hertzog: haar man wilde mij, maar Directeur Onderwijs Gunn was hem te slim – hij wilde een dwarskijker al ik niet op Eunice, dus mej. K. Ds. Postma raadde me af, Oranje school zal niet werken met mej. Leroux. Wellington, Seminarium goed. De laatste beschrijvingspunten waren van de heer Poen, zendeling te Harrismith. Vroeger onderwijzer - ze werden verworpen

30.1.1910 Machadodorp. Van Bloemfontein geen werk gemaakt. Klimaat en vrije dagschool leven hier is toch aangenamer. Mej. Adriani is benoemd tot hoofd van een meisjesschool te Potchefstroom. Over Hollandse uitgevers. Idee van een goede Hollandse bibliotheek oprichten hier. Zuidhof´s leesboek is niet goed.\* Olland is geïnteresseerd, maar geen tijd, moet een boek vertalen. Raman hier benoemd.

\*J. Zuidhof, *Het eerste [tweede, derde] boekje: eenvoudigste leesoefeningen voor ’t aanschouwelijk leesonderwijs* (Brielle: Wierema 1883, 1898 tiende druk).

9.4.1910 Machadodorp. Mej. Leroux [Le Roux] is niet beminnelijk, doch zeer zeker is de hoofdreden van Mevr. Korteweg´s overgaan naar Eunice. Mej. Abbing benoemd. Onderwijscongres te Pretoria. Verrassing: directeur onderwijs sprak in het Hollands, ook inspecteur Mansfield. Mej. Adriani sprak over karaktervorming en [L.] Fouché, uit Kaapkolonie, over Geschiedenis.

23.7.1917 Kimberley, Girl’s Highschool. Uit G. schreef ik, wat een despoot het hoofd van de school was en hoe Roomsch de omgeving. Aanstelling te Kaapstad door politieke lasterpraatjes uit G. niet gekregen. Van December tot juni ambulant te Kaapstad, ook geen kans door kruiwagen van andere. Toen Kimberley, maar klimaat is te hoog en te droog, hoop op Kaapstad. Over een meisje dat zangles van mevr. Noordewier Reddingius wil gaan volgen – wat kost dat? .

**Inv. nr 319 Brief van F. Poutsma (Haarlem), 1898**

10.3.1898 Haarlem. Bericht van Feike Poutsma, de District-Schoolopziener, uitnodiging als deskundige optreden bij een examen. [geen betrekking op Zuid-Afrika]

**Inv. nr 320 Brieven van H. van Putten (Stilfontein/Krugersdorp), 1902-1907**

21.1.1902 den Haag. M. Westrik schrijft Emous: Hierbij een brief van een onderwijzer in Transvaal, gehuwd met een vroeger 2e meisje van ons. Wellicht kunt U veranderingen omtrent de toezending van geld. [met gedeelte van een schrijven van Van Putten: Ned. Bijstandsfonds geeft miniem, en door één persoon georganiseerd].

30.3.1904 Witfontein. J.M. Prinsloo, penningmeester schoolcommissie CNO-school te Witfontein; vraagt om diverse schoolbehoeften.

12.5.1905 Stilfontein. H. van Putten. Uitleg en aanvulling van de brief van 30.3.1904. In febr. 1903 opnieuw onderwijs geven, twee aanstellingen aangeboden, Witfontein en Stifontein, koos Witfontein en De Bruijn op Stilfontein. Nooit meer dan 15 Pond per maand, hoewel ik vier kinderen heb.

20.7.1905 H. Visscher, Secr. CNO Pretoria aan H. van Putten, Driefontein pk. Krugersdorp: penningmeester van de school te Witfontein pk. Kaalfontein is K. van Heerden. Penningmeester van school Witfontein pk. Bronkhorstspruit-station was I.M. Prinsloo.

26.8.1905 H. van Putten, Krugersdorp/ Driefontein.

13.10.1906 Krugersdorp. H. van Putten. Briefkaart. U vraagt om inlichtingen over Vallentgoed: hij en zijn vrouw en kinderen zijn gezond, 14 dagen geleden in Krugersdorp nog gezien. Wordt onderwijzer op school Elandsvlei (in opbouw).

25.1.1907 Driefontein: P. Vermeer op Gouvernementsschool, dus heel wat beter dan de CNO-onderwijzers, die hebben een treurig bestaan. Mijn school 20 leerlingen, had een paar kinderen verloren toen J. Timmermans een school opende op de plaas Rietvlei. H.A. Alberts, voorzitter van mijn school, heeft besloten de CNO-school te houden tot we eigen regering hebben. Of ik dat zolang volhoud is de vraag – op schoolgeld ontving ik de laatste vier maanden van 1906 7 Pond per maand en 1 Pond voor muzieklessen. Op 1 maart komt een bazaar, die moet het tekort opleveren, tot zo lang moet ik maar op de 8 per maand leven. Hopelijk dat het snel verandert, want op 8 Pond per maand is voor ons onmogelijk.

24.3.1907 Driefontein. Over steunverlening – op 8 Pond kunnen we niet leven. Onderwijzers op private scholen zijn minimum lijders. Veel scholen gaan over of te niet. Witfontein en Dwarsvlei zijn over, Rietvlei houdt eind de maand op te bestaan. Plus sprinkhanen: rode grond, geen sprietje groen, de milies geheel opgevreten.

**Inv. nr 321 Brieven van A.W. Rakers (Bergambacht, Johannesburg-Vrededorp), 1898-1900**

1.1.1898 Berg-Ambacht. Begrijp uit Uw brief, dat er nog een kas is.

4.7.1898 Berg-Ambacht. Vluchtige kennismaking De Jonge. Nog niet klaar voor Examen Duits dit keer.

Ongedateerd. Was op begrafenis van W. van der Mark in Rotterdam. Onzekerheden.

27.8.1898 Berg-Ambacht. Zou nog contact met De Jonge willen.

28.10.1898 Berg-Ambacht. Onzekerheden.

16.1.1899 Berg-Ambacht. Brief van Sausenthaler, 2e secr. Dept. v. Ond.: uw overkomst ‘zeer wenselijk. Heb voorlopig passage op 29 april Southampton’.

6.3.1899 In spanning: vrouw zwanger, is die [vertrek]datum wel haalbaar?

29.3.1899 Berg-Ambacht. Geboorte van een zoon.

15.4.1899 Berg-Ambacht. Afscheid op school na 9 ½ jaar, gaan 28 april Berg-Ambacht verlaten.

18.5.1899 a.b.‘Gascon’. Afscheid uit Oostburg, dan London, in Holborn Hotel. ‘Gascon’ is een fraai schip, ontmoette er op dhr. Ravenswaay.[*zie Inv.nr 323 A.C, Ravenswaay*]. Gesprek met drie fraters, een uit Capetown, twee Johannesburg. De laatsten klaagde over Dept. v. Ond.

11.8.1899 Johannesburg. Arriveerde 9 juni in Pretoria. Prachtig schoolgebouw, ong.170 leerlingen, nu 260, w.o. 40 Engelsche afdeling. De Afr, boeken van Visscher enz. zijn inferieur (in vertrouwen). Bij onze holl. twintig jaar ten achter …. Wij moeten nieuwe schoolboeken hebben. Niet boeken vóór Afrika … Geen boeken voor Holland bestemd en voor de ZAR geschikt gemaakt. Neen, we moeten Z.Afr. boeken hebben … Een ZA jongen interesseert niet voor een holl. landschap bij winter of sneeuwballenpret of een boottochtje. Woon in Vrededorp.

22.2.1900 Vrededorp. Jongste kind overleden, een der meisjes typhus, hersteld. School per October gesloten, ben nu secretaris van de Regeringscommissie afd. Voedsel voor gezinnen met mannen op commando, in november bij Rode Kruis, zes weken Ladysmith. 24 dec. Weer Jo’burg, 1ste assistent. E. Mennega overleden aan typhus, vrouw in januari een dochter geboren.

7.3.1900 Vrededorp. Van Wijck, op commando, gevangen.

7.4.11900 Vrededorp. Over Sannaspost. Mevr. Wed. Mennega is naar Pretoria als huishoudster van Tromp.

**Inv. nr 322 Brieven van P.A. Raman (Idalia district Piet Retief), 1904**

26.5.1904 Idalia distr. Piet Retief, Tvl. School – enige in dit district – floreert. Vraag boeken voor bibliotheek, bijv. Hoogenbirk, Alcock, Kloppers. Piet Raman [*A.J. Hoogenbirk, Deborah Alcock. P.J. Kloppers en Piet Raman - schrijvers van chr. jeugdliteratuur*]

26.7.1904 Scharendijke. Brief van Arie W. Raman, Geref. Pastorie. Broer op Idalia krijgt onze post niet, wij zijn post wel. Hebt U een oplossing?

**Inv. nr 323 Brieven van A.C. van Ravenswaaij (Zaandam, Bentheim), 1899**

26.7.1898 Zaandam. Was onderwijzer School met den Bijbel in Hoog-Keppel, nu ambtenaar Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij, tegen zondagsarbeid, solliciteert.

27.2.1899 Bentheim. Vertrekt 13.5 per ‘Gascon’, Southampton.

13.3.1899 Bentheim. Tijdelijk adres, vertrekt per ‘Gascon’.

17.3.1899 Amsterdam. De Vries & Co aan H.J. Emous: boekte Mej. Sybrandy 2e kl per ‘Moor’ 3 juni; A.C. van Ravenswaaij 2e kl. ‘Gascon’ 13 mei; R.A. den Ouden en echtgenote 2e kl. ‘Briton’ 8 april; Lugtenburg te Scheveningen wil met de ‘Moor’, en Janse – is hun passage goed? Mej. Spruyt heeft influenza, reis dus uitgesteld. Fam. Kater gaat per ‘Scot’ 22 mei.

**Inv. nr 324 Brieven van H. Reinink (Pretoria), 1903-1905**

12.2.1903 Over financiën en steun aan onderwijzers.

5.12.1903 Pretoria. Stuurt artikel ter publicatie [artikel niet aanwezig].

3.4.1905. Pretoria. Privatim. Crisis over onderwijs. Beide partijen, ds. Bosman en Ned. Bevolking, moeten duidelijk worden. Om functie op Eenheidschool heb ik gezwegen, maar door onvoorzichtige uitlating van [P.J.] Muller moet ik uiten.

29.4.1905 Pretoria. Bestuur van de Ned. Vereeniging heeft mij opgedragen, in vervolg op 3.4, te wijzen op de groote noodzaak van een kosthuis voor de Oosteindschool. Maar dat zal wel de Eenheidschool raken want die heeft al een jongens- en meisjeskosthuis. Vraag aan Uw aandacht hiervoor.

10.11.1905 Pretoria. Over plannen voor oprichten Gymnasium. Vraag aandacht voor alle drie scholen hier.

**Inv. nr 325 Brieven van W.R. Riemersma (Gouda, Roodekopjes. Burgerkamp Howick, Hartebeestfontein, Scheerpoort, Johannesburg], 1898-1907**

*Foto: School en Onderwijzerswoning te Scheerpoort, Transvaal 1904 (met kopie 2024)*

14.2.1898 Gouda. Sollicitatie.

14.4.1899 Roodekopjes wijk Hexrivier, pk. Wolhuterskop distr. Rustenburg. C.G. de Jonge was bij aankomst in Pretoria aan de trein, een gezellige avond bij Klooster waar ook de Jonge; vriendelijk te R. ontvangen al zijn er enkele hollanderhaters. 25 leerlingen, nu al 28, een bakje krijt en een bord waren al de leermiddelen. Veel is hier vreemd, maar geen spijt.

27.3.1902 Burgerkamp Howick, Natal. Tot 26.8.1901 op commando, naar huis gestuurd wegens lichamelijke gebreken. Naar huis tot 15.10 en 4.11 naar het Burgerkamp Howick, met vrouw en kind.

28.1.1903 Hartebeestfontein distr. Pretoria. Bijzondere scholen gaan goed, eere aan de Vriendenkring. Plan van Gouvernement nog niet duidelijk. Onze kracht ligt op de buitenscholen. Hier binnenkort 23 leerlingen.

28.4.1904 Scheerpoort. Ergernissen bv. om stukken uit mijn brieven in het *Schoolblad* geplaatst zonder context (heb ik ooit toestemming gegeven?) en niet willen bedelen bij Commissie om boeken. 1. De CNO en de generaals (te druk, en Botha is wel goed). 2. Dominees (zijn gevaarlijke menschen – hun invloed veele malen grooter dan die der Generaals. En de NG kerk zijn Hollanderhaters, en de Gereformeerde [kerk] ook. Er zijn 53 [Gereformeerde] gemeenten en slechts 16 predikanten – maar Hollandse dominees moeten een commissie passeren om beroepbaar te zijn. Hollanders in gemeente Pretoria wilden Hollandse dominee beroepen, ds. P. Postma tegen. 3. [H.] Visscher – goede man, maar toch wat slechte zaakjes. Over Vaandrager etc.

Op 1.12.1903 Van Hartebeestfontein naar Scheerpoort, om de school. Schoonvader [Jansen van Rijssen] op een half uur van hier.

11.8.1904 Scheerpoort. Gaat goed met CNO. Toen het Comité voor CNO scheen op te houden, kwam het volk in actie. Op Scheerpoort nu 63 leerlingen, ook schoonvader en zwager. Ds. M. Postma (Pretoria) zet zich er voor in.

30.9.1904 Scheerpoort. School goed, 63 leerlingen, assistente mej. Evers, uit een Gouvernementsschool. Stuur een foto van schoolgebouw en woning. Vereniging districtsvereniging opgericht.

3.6.1905 Scheerpoort. Felicitatie met uw [Emous] 25-jarig jubileum.

3.8.1905 Scheerpoort. Alg. Vergadering, behandelde het Vrijstaatse Compromis (zie *Volkstem*). Botha wil het CNO-stelsel. Over Milner en Lord Selborne. Discussie over onderwijsbeleid.

10.5.1907 Johannesburg. ‘In *Schoolblad* herhaaldelijk personen aangevallen zonder dat de berichtgever wordt genoemd’. (etc).

**Inv. nr 326 Brieven van B. van Rijn (Woerden, Dullstroom), 1899**

11.2.1899 Woerden. Geweigerd aanneming als Geref. kerk. Kan ik als niet-belijdend lid naar Transvaal?

27.2.1899 Woerden. Volgens oproep moet 8 maart in Southampton aan boord. Snel, duur. Ga vanavond naar kerkenraad [om attest].

2.3.1899 Oosterbeek. Stuur de ontvangen verklaring van de kerkenraad: ‘Kerkeraad is bezwaard toelating tot doen van belijdenis, omdat gij niet voldoening aan Uwe Militieplicht hebt gedaan, en dus een ongeoorloofden dienst verricht’.

11.3.1899 Southampton. Van dinsdag tot zaterdag in Londen, interest en duur. Dank voor [hulp van] Frankenberg. Boot vertrekt over een paar uren.

?.5.1899 Goede Hoop; op woensdagavond 29 maart in Tafelbaai, pas donderdagavond vertrekken, te laat in Pretoria, en daarom pas eerst verleden week in Dullstroom. School pas 2 mei geopend, 16 leerlingen, kosthuis bij een weduwe, de moeder van een 13-jarige leerling; meeste leerlingen boven de 12, een is ouder dan ik, ik doe spoedig examen 2e klasse.

**Inv.nr 327 Brieven van C.J. van Rijn (Loo, Wonderfontein, Kaapstad), 1897-**

[*Zie Van Rijn, Cornelis Johannes (1863-1944) in* SABW I (1968). 875]

18.9.1897 Loo. Kan een voogd over de kinderen nemen. ‘Heb 9.8 mijn Duitsch hehaald, Nu heb ik 3 talen, hoofdacte en wiskunde, gymnastiek, Muziek en Slöyd, ik speel goed orgel en blaas de harmonie instrumenten’. De Evangelische Mij wil borgstelling geven voor de f 500 die ik wil opnemen.

20.9.1897 . Vandaag verneem ik dat het Hoofdbestuur op de Alg.Vergadering van de Ev[ang]. M[aatschappij] ongunstig heeft beschikt, liggen zulke zaken niet op haar weg.

24.5.1898 Loo. Ds. Beets is Zaterdag jl, met repetitie begonnen, dit zal p.m. 4 lessen vorderen, zoodat ik denkelijk in de allereerste dagen van Juni de Belijdenis zal afleggen.[*Van Rijn was Rooms-katholiek*] En dan kan ik misschien 1 Juli wel naar het Zuiden!’ Vragen over de reis. Kerkeraad Arnhem gaat accoord met overgang [*uit RKK naar NHK*] zonder opzien. Bevestiging door ds. [*J*.] Quast [*Hzn*] of zelfs ds. N. Beets van Utrecht.

12.8.1898 Loo. Wacht op verkoop pianino en beslissing Prov. Staten van mijn ontslag op verkeerde gronden vernietigd. Ik heb nog altijd geregeld twee maal per week van Ds. Beets onderwijs in Bijbelkennis en Godsdienst. De drie formulieren [*van Eenheid: Heidelberger Catechtismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse leerregels, de confessionele grondslag van de calvinistische kerken*] heb ik op raad van ds. Goosen dadelijk gekocht en bestudeerd.

20.10.1898 Loo. Was nog niet bij De Vries en Co. geweest. Ds. Beets zei me vanmorgen .dat ik deze week mijne belijdenis kan doen, maar eerst Zondag 6 Nov (dus niet a.s. Zondag) kan worden bevestigd daar Z. Eerw. op dien Zondag eerst de beurt heeft in de kerk. Van Duiven [*op Gezantschap ZAR*] krijg ik wel het toegekende salaris 1 Juli – 1 Jan.

14.11.1898 Loo. Ben lidmaat NH Kerk. Blijkens brief De Vries en Co. kan ik nog op 3 Dec. vertrekken – ik aankomst januari in het heetste in Transvaal *moordend* is. Wat U weet: ik heb 5 kinderen en een vrouw, die door mijn dood diep ongelukkig zouden worden.

26.11.1898 Nota van De Vries & Co. voor C.J. van Rijn, Loo bij Arnhem, voor bagage per ‘Koning Willem I’ naar Southampton f 5,79.

11.2.1899 Wonderfontein. Briefkaart. Alles is wel hier. Hoop 1 Sept. 1e klasse examen te doen. Hoe zend ik ’t woordenlijst geld naar Arnhem?

10.3.1899 Oosterbeek. Wed. C. van Rijn Fz. aan Emous. Stuurt portret van mijn zoon B.[?] van Rijn; die is in Londen. Over zijn vertrek op dinsdagmorgen half 6 van Oosterbeek naar Vlissingen en naar Londen.

16.4.1899 Wonderfontein. Instemming en reactie op art. H.H. van Rooijen. Beschrijving opening van zijn school door Volksraadslid Lombard. Waarnemingen, analyses, verschil Hollanders-Afrikaners, het niveau van jonge Hollandse schoolmeesters, onzedelijk in dronkenschap [*etc. en dan tussendoor:*] ‘Het eenige dat mij met Transvaal vereent is, dat ik hier openlijk de leer van het Evangelie kan belijden; omdat ik het gehate juk en officieel bedrog op groot schaal der Roomsche kerk kan wegwerpen’. [*Etc.*]

In een PS aan Emous: ‘Het zal mij zeer spijten als gij de regelen tegen de Roomsche kerk niet zulks laten afdrukken – en toch vrees ik dit zeer. Ik word hier nog vervolgd, mijn familie heeft met mij gebroken: mijn vrouw laat mijn oudste kind dit jaar eerste heilige communie doen en komt niet tenminste naar Afrika. Dat is de razernij à la Schaepman contra [*G.J.P.J*.] Bolland, met dit verschil dat ik mij verheugt in een positief geloof’.

Als U de tirade tegen de RK kerk opneemt, zendt dan s.v.p, een exemplaar aan den heer P. van Rijn te Bleiswijk en de Heer J. Duits te Westervoort.

5.9.1899 Kaapstad. Verliet Holland 1.12.1898, werkte 7 maanden tot 31/7/99 in Transvaal ‘met veel genoegen’’, nu teacher of modern languages at the S.A. College and SAC school, assistent professor, ‘wel een beetje te hoog op het paard geteld’. Mansvelt geraadpleegd: ’Het is jammer dat je gaat, maar ik neem het je niet kwalijk’. Woont in studentenhuis. Heb 19 uur op school (15 u Hollands, 4 Frans) en 6 (3 Hollands, 3 Duits) op College. Op elke school ong. 35 leerlingen.

19.10.1899 South African College, Cape Town. Vixeboxe. Probleem: de Verengelste Afrikaner ziet in Hollands ene vreemde taal, en Engels is deftiger. Over vrouw en kinderen; stuurde in Transvaal 22 brieven aan hen, kreeg 4 antwoorden, met de verzekering dat ze *nooit* naar ZA komen; de familie heeft me *dood* verklaard – weet niet eens of mijn vader en moeder (75) nog leven (in Bleiswijk). Hier meeste predikanten rein, ook Hollands. Ik heb menig traantje geschreid hier in De Groote Kerk, van aandoening, werkelijk! Mijn voorganger, Aiton [*D. Aitton, auteur van Geschiedenis van Zuid-Afrika (Amsterdam/Pretoria J.H. de Bussy 1897)*], is thans op Grey College te Bloemfontein. Bartmann de S.v.O. schijnt geen vriend van Hollanders. Verlang naar Wonderfontein.

22.6.1905 Poststempel Rotterdam. [*Briefkaart van een Boerderij . Uitgave van C.J. v. Rijn, Bleiswijk.*] Afzender C.J. v. Rijn

22.7.1908 Kaapstad. ’t Gaat goed, wel al mijn spaargelden 1899-1904 verloren in speculatie in huizen. Febr. 1907 hertrouwd én had daarbij het genoegen door de Magistraat weggezonden te worden, omdat mijn alter ego (in spe) niet genoeg Engels verstond!

[Briefpapier van; C.J. van Rijn, Beëdigd Vertaler: voor ’t Hollands, Engels, Frans en Duits, toegelaten bij het Hooggerechtshof, Kaapstad, 1 Febr. 1901. Gediplomeerd Onderwijzer: Hoofdonderwijzersakte: Fans, Duits en Engels, gymnastiek, muziek en slöjd (handearbeid). Schrijver van: [11 titels]. Geeft les per brief door heel ZA … Geeft gratis inlichtingen over Hollandse boeken op alle gebied voor school, huis en bibliotheek].

8.3.1911 Kaapstad. Briefkaart. Prijzen van boeken op een veiling op Kapastad. Zoek Lion Cachet, *Worstelstrijd*; Van der Waal, Amersfoort zal betalen, of via mijn dochter Mathilde, Kastanjelaan Arnhem (sedert mijn echtscheiding heb ik weer konnektie).

9.9.1914 Kaapstad. [*Briefpapier C.J. van Rijn, schrijver van 40 titels*] Alles is Engels de afgelopen 20 jaar. Waar zal dat eindigen? ‘Delenda est Germania’ heet het al. Eén troost – en schrik blijft - ook Rome was eens oppermachtig en – ging onder in weelde. En een barbarendom is er nog wel om West-Europa te overstromen: Russen, Japannezen, Chinezen. .

Ongedat. knipsel, reclame boekhandel: *Het Nauwe verband tussen het Afrikaans en Nederlands* door C.J. van Rijn, met citaten van Dr. A.I. Steytler en recensies in *De Unie* (12.12.1913) en *Het Vaderland* 7 en 8.10 (1913).

7.11.1914 Kaapstad. Stuur knipsel uit de N.Cr. met o.a. iets over Joh.[A.] Leyds, de ellendigste Nederlander die ik ooit ontmoette. Op de begrafenis was 1 Nederlander, een zeer oude kennis van L. nl. Van Wouw, de rest waren enige Engelse lui van z’n office (het Ed. Dept), een Engelse predikant begroef hem. L. schaakte nog op Zondagavond en stierf die nacht. Hij haatte z’n broer, de grote Dr.

**Inv. nr 328 Brieven van A. Roks (Cijferpan, Rhenosterput, Lichtenburg), 1898. 1902-1903**

18.10.1898 Cijferpan wijk nr 3 distr. en pk. Lichtenburg. In Pretoria: niet Varkfontein maar een half uur rijden verder Cijferpan. School geopend 15/7 met 26 leerlingen, nu 30; begin bouw school en woning, enige vertraging door de Kafferoorlog in het Noorden, oproepen van burgers.

13.8.1902 Rhenosterput distr. Lichtenburg. Sinds januari 1901 lid Rode Kruis, januari 1902 bij hospitaal Leliedal, naar middelveld, onderweg door Engelse commando gevat; maar met mijn familie dezelfde dag vrijgelaten; nu behalve voedsel aan alles gebrek, echtgenote ernstig ziek, hoop over enkele maanden een school vinden.

24.1.1903 Lichtenburg. Woon voorlopig op Lichtenburg. Engelsen doen veel – voor grondeigenaren; zoekt ondersteuning. Vraagt bijbels, psalm- en gezangenboeken, niet te duur, er is vraag naar. Mijn vrouw heeft haar jaarlijkse oogziekte, ik heb dus weinig tijd. Jongste zoontje overleden.

3.3.1903 Rotterdam. Brief van D. Nolen, Commissie tot inzameling van Boeken voor Zuid-Afrika, ANV. Emous had gevraagd een kistje met bijbels, psalm- en gezangenbundels aan Roks, – dan is kist klein en te duur, zal combineren met boeken voor anderen in de buurt, als zijn vaste adres bekend is.

**Inv. nr 329 Brieven van N. Romeijn (Roodekopjes, Bramley Johannesburg, Pretoria), 1908.**

11.8.1908 Roodekopjes. Stuur afschrift van een brief aan Mansvelt, schuldig aan misleiding i.z. de betaling van de reis van mijn vrouw.

19.7.1908 Bramley, Johannesburg. Afschrift van een brief van N. Mansvelt aan N. Romeijn, Bramley, Johannesburg. Over Uw reis, reizen 3e klasse en Engelsen daar: men kan het slecht treffen. Het valt tegen van U: emigreren is aanpassen, zure appel doorbijten etc.

4.10.1908 Pretoria. Houd vast, u en Mansvelt misleiden de vele uitgezondenen.

**Inv. nr 330 Brieven van H.H. van Rooijen (Pretoria. Roodeplaat, Wonderboom, Pretoria, Schoongezicht, Roodepoort, Bloemfontein), 1897-1910**

[Zie voor hem; Karel Schoeman, *Merksteen, ’n Dubbelbiografie* (Kaapstad 1998)]

*Foto: Gezin van Rooijen (1909,* volgens Karel Schoeman*, Merksteen, tgov.* bls. 289; zoontje was 29 mei 1909 geboren*)*

*Foto: Post Card Maitland Street, Bloemfontein, 1909*

8.11.1897 Pretoria. Briefkaart. Morgen naar Roodeplaat, wijk Aapjesrivier pk. Eberhart, 3 uur te paard van Pretoria. Logeer al drie weken bij C.G. de Jonge.

10.2.1899 Roodeplaat. Stuur kopij voor *Chr. Schoolblad*, na opname ex. aan C.J. van Rooijen, Cand. Notaris, Kampen. Zal in april trouwen. Schoolcommissie bouwt school en huis, zij nu in huishouding bij C.G. de Jonge. Overlijden [*J.P*.] Jurries [*Jurrius*], door en door goeie kerel, al miste hij wel wat zelfstandigheid.

28.4.1899 Roodeplaat. Drukte en ziekte, beloof weer kopij uit Transvaal.

8.2.1900 Wonderboom. (adres: N. Eberhardt, Waterval bij Pretoria). Wed. de Jonge mist *Chr. Schoolblad* sinds september 1899, en het exemplaar *Timotheus* met artikel van H.J.E[mous, over de Jonge]. Ben werkzaam op kantoor van veldcornet. Broer Johan in Hospitaal te Newcastle. Pa [*W.J. van Rooijen, zie EM 332*] moest in Rustenburg pad gee aan Kafferbenden bij mijn broer.

2.5.1902 Pretoria. Had 142 leerlingen, iets minder, omdat sommige ouders de kinderen moeten laten gaan werken. Kinderen volgens 5 standaarden, maar de meesten op Stand.1; laagste groep, ‘babyklasse’, is toevertrouwd aan Cornelia Pretorius, was leerlinge Staatsmeisjesschool, dan W. Mennega, schoolgebouw van Verenigde Kerk, van ds. Bosman; schoolgeld moeizaam. Zo’n 4 Pond p.m. nu, Bijstandsfonds geeft 15 Pond. Begin maart een dochter gekregen. Broer [*Johan*] van Stadsraad ontslagen. G.J. van der Heijden uit het hospitaal, mej. Heslinga gaat vooruit, de oude Ligthelm niet.

10.10.1902 Pretoria. Briefkaart. Dank voor de ontvangst van 5 Pond.

29.12,.1902 Pretoria. Ben moe, klimaat te Pretoria is moordend. Teleurgesteld op sollicitatie in Rondebosch. Privaatlessen en de moeite: leerlingen moeten stoppen. Met januari naar Balmoral om een pro-Hollandse school op te richten. Ds. Bosman gaat in de richting van Afr. onderwijs. Ben secr.-penningmr NH Kerk Pretoria. Zal collega L. Meijer [*naar staatsschool*] niet volgen.

6.4.1903 Schoongezicht pk. Balmoral. Over school en huis, leerlingen etc alhier.

2.5.1903 Knipsel *Volkstem*, Korrespondentie. Het Moerdijk incident [*L.J.M. naar Gouvernementsschool*]. Ingezonden brief van J.L. Moerdijk, Hoofd der Villieria Gouvernementsschool. Gestuurd met een ongedateerd briefje door Van Rooyen aan Emous tbv. *Chr. Schoolblad*.

2.7.1903 Schoongezicht. Dank voor belofte van een melkkoe [*uit Holland, zie 22.1*0]. Ontving zaden van Bijstandsfonds, heb ze verdeeld. Stuur kopij.

2.7.1903 Schoongezicht. Aan de Redactie van het *Christelijk Schoolblad*. Over kwestie-J.L.Moerdijk en een eerder artikel van ‘Amstellander’ daarover, die mensen als ik ‘neutraal’ noem omdat doorwerkte – ernstig protest [7 blz.].

6.9.1903 Schoongezicht. Over ‘Betje’ [koe, om melk en boter] en over CNO.

18.9.1903 Schoongezicht. Plannen van V[isagie, voorzitter] CNO Schoolcommissie. Steun uit Holland. U bewijst de Transv. Natie een groote weldaad. Er is vraag naar CNO-scholen, maar tekort aan onderwijzers – sommigen gaan immers over naar Gouv.t. Redenen om over naar Gouvt. te gaan. [Met briefje voor sturen van een artikel voor publicatie].

12.10.1903 Pretoria.

22.10.1903 Schoongezicht. Over zending Hollands vee.

14.11.1903 Pretoria. ‘Betje’ teruggevonden.

25.11.1903 Schoongezicht. Over het terugkrijgen van ‘Betje’.

9.12.1903 Schoongezicht. Veel regens, maar zonder steun zal CNO het niet redden. Commissie brengt bijdragen van 10 Pond tot 5, en van 8 tot 4 Pond; ook besloten slechts twee scholen in Pretoria: Wagner en Klooster blijven, en [hoofden van gesloten scholen als] Boneschans wordt 1ste l;eraar bij Wagner, en Tromp naar een buitenschool, ik ook [naar buitenschool] maar van ganser harte. Liebenberg, Vaandrager. Over ds. Bosman, ds. P. Postma; H. Visscher.

7.1.1904 Schoongezicht. Onderhandelingen over de scholen, subsidie eindigt 1 april. Emigratie werklieden: niet doen, Boeren doen alles zelf en de dorpen zijn vol werklozen.

6.2.1904 Schoongezicht. Over de Transvaalse Verenigde kerk, scheuring Pretoria. Over school in Schoongezicht

3.3.1904 Schoongezicht. Over drachtige vaars en perspectieven ervan. De CNO-Commissie in sleeptouw door Gouvernement oftewel aan de praat gehouden; over de onderhandelingen. Over samenwerken van eigen scholen in omgeving Middelburg

5.3.1904 Schoongezicht. Holland geeft veel, schaam me voor mijn huidige natie. Hoe verarmd ook door de oorlog, Transvaal kan voor zijn onderwijs zorgen – maar zoovele lakschen, Waar haalt U die steun van 18000 Pond (f 210.000)? J. van Bruggen in de knel, zijn school leverde te weinig; probeerde vergeefs via art.8 predikant te worden, maar tegenwerking van de predikanten Verenigde Kerk, nu naar Gouvernement (en zijn vrouw wil niet naar een buitenschool). En nu laten de Engelsen hem maandenlang wachten op een aanstelling!

13.3.1904 Schoongezigt. Moet ander huis hebben. Kritiek op Commissie CNO. Langzaam over naar Gouvernement, zie Eendrachtschool. Ds. H.S. Bosman. ‘Gelukkig dat wij Ds. [*L.E*.] Brandt hebben en Prof. Muller’.

19.3.1904 Schoongezicht. Ouders bepaalden: ik krijg [slechts] 10 pond per maand en een slecht huis – ik betaal dus de bouw van mijn huis! Probleem: schoolbestuur heeft nog een school in nabije dorp, daar gaat het geld! Beschrijving van woning.

23.4.1904 Schoongezicht. Over ‘Verkoop van Bijbels in ZA’. Ds. Brandt en Prof. Muller zijn een groote aanwinst. De jonge Visagie is aan ’t steenen bakken voor ons nieuwe huis.

23.4.1904 Elk Genootschap moet Zuid-Afrika aan Bijbels helpen: maar welke kan ik niet kiezen, Brits of Hollandse genootschappen. Britse is goedkoper en uitgaven zijn sterker, geschikter voor school want voorzien van een schrift met opschriften, korte inhoud etc. Voorwaarden waarop Ned. Genootschap succes kan hebben.

24.5.1904 Schoongezicht. ‘Betje’ heeft gekalfd.

17.6.1904 Schoongezicht. Over het kalf [*van ‘Betje’*]. Vergadering 25/5 schoolvereniging Balmoral – besloten school verplaatsen naar Roodepoort. 27 en 28 juni Onderwijzers vereniging te Pretoria. Over opleiding en eigen examens als CNO zelfstandig blijft.

18.7.1904 Schoongezicht. Over Alg. Vergadering [onderwijzersvereniging], zeer matig bezocht, Afrikaners ontbraken bijna geheel. Uitnemende voordracht mej. Adriani. [*W.*] Klooster over de onderhandelingen CNO-regering, F.W. Wagner over examens. Meesten volgen spelling-Kollewijn, nu wachten op komende voorstel van de Taalbond.

2.9.1904 Schoongezicht. School van Schoongezicht op 17.8 verplaatst naar Roodepoort, maar schoolgebouw nog niet gereed; dat het opschiet is het werk van J.H. Visagie Jr. Drie nieuwe bestuursleden, een met de adellijke naam Van Reede van Oudtshoorn. Er zijn nog steeds private zwerf-schoolhouders, die zoo van 6 tot 9 maanden op een plaats arbeiden, om dan weer naar elders te trekken. Dan heten de leerlingen klaar. Is de school voor instandhouding van een Hollandsche Kolonie in een Britsch Gewest of instelling voor de Transvaler-taal, Afrikaans?

1.10.1904 Roodepoort pk. Balmoral. Verhuisd; lieflijk huis en goed schoollokaal – hoop hier lange jaren mag werken. Dochter geboren. En ‘Betje’ geeft volop melk.

4.11.1904 Roodepoort. Regen, 20 leerlingen in 4 klassen, zangschool geopend. Over stelsel van CNO-subsidie en inkomsten/uitgaven van de school. Veel regen. Over ‘Betje’ en een Holl. stier – en ze is nu drachtig. Heb 20 leerlingen, tussen 6 en 19 jaar. . Over optimisme van Riemersma – ik minder. Over collega Malan.

23.12.1904 Roodepoort. Begrafenis Kruger bijgewoond. Hoofdbestuur VVOOZA bij Vaandrager. Over Taalbond. Predikanten voor inspectie scholen, allerdwaast. Over CNO en kantoor/Visscher te Pretoria. Ds. M. Postma, Ds. Goddefroy, Prof. Muller. P.S. 25.12.1904 Ben op reis naar Kaapstad.

17.2.1905 Roodepoort. Over leerlingen van beunhazen.

19.5.1905 Balmoral. Schoolstelsel, weinig begrip voor betekenis van onderwijs. Soer naar Gouvernement. ’t Zijn de onderwijzers, die standhouden, en ’n kern van de Natie. Maar die kern is bitter klein. Commissie CNO laat ’t maar waaien. Hoe lang redden we het? Boegman op Wildebeestfontein.

14.7.1905 ‘Betje’ heeft ons verrijkt met een mooi bul-kalfje, De werkloosheid van de Commissie CNO, en de secretaris niet de man ervoor. Leesmetode [*let op spelling: ook natuurlik, etc.*] moet voor Afr. kinderen passen. Over Alg. Vergadering CNO, Riemersma. Streven om schrijftaal Afrikaans moet doel worden, maar niet overhaasten

15.10.1905 Roodepoort. Bezig met maken van een leesmetode: Hollands maar niet steeds Hooghollands: ik spreek niet over fornuis of kachel, maar stoof, etc. en spelling Kollewijn. Eind de maand naar Pretoria, gastvrijheid Venemans, examineren in opvoedkunde. PS Waar is Mennega?

Ongedateerd. Logeerde bij Venemans, Pretoria, tgv. NHKerk-vergadering: Rapport van Commissie 2 over Gouvern. Scholen, bestaande uit ds. J. van Belkum, ds. C.W. du Toit, ds. S.J. van Schalkwijk, A.D.W. Wolmarans, H.H. van Rooyen secr.

7.10.1905 Roodepoort. Aangesteld op School m/d Bijbel te Bloemfontein. Hier: na 2 maanden heeft vader geen geld, kind van school; een half jaar leerling, moet thuis werken of wordt vervangen door een broertje. De school is geldelijke investering: de eigenaar van de plaas, J.H. Vorster: ‘Jong, als ik op die oomblik die geld had, of mij plaats kon verkoop het, ik zou jou nie laat gaan nie’. Over examen, hoofd van grote dorpsschool had nooit gehoord van klankmethode. Afrikaanse taal – toekomst is Afrikaans hollands – merk dagelijks dat dat we de kinderen lezen leren ineen voor hen vreemd taal – hij leert ei wat hij eier noemt, en aap dat hij kent als bobbejaan, etc.

4.11.1905 Bloemfontein. Plan van Pres. Steyn: een hogere onderwijsinrichting voor meisjes - toegejuicht door *The Friend*. Vrije onderwijs hier is vooral Geref. Kerk, de ‘grote’ kerk werkt ons tegen. Zoek: Schouten, *Tafereelen uit de Vaderl*. [idem: *Kerk*] *Geschiedenis*. Voorgangers op school: Van der Spuy en du Toit.

16.11.1905 Bloemfontein. Btief van Ds. W. Postma aan Uw adres. Ons werk hier heeft iets van zendingswerk. Zoek naar schoolgebouw en huizen zijn duur: wonen in een kamer in de patorie. Te Balmoral nu G. van Moerkerken; J.B. Jansen van Rijssen is benoemd te Reddersburg.

13.1.1906 Bloemfontein. Zend Konsept-Statuten onzer op te richten Ver.v.Vr. Chr. Ond., ontworpen door ds. W. Postma. Joh. Visscher en ondergetekende

19.1.1906 Bloemfontein. Gister gecomb. Verg. Steyns Commissie, Synod. Commissie en Generale B.H. fonds over kwestie Hogere Meisjesschool. In beginsel besloten de wenschheid oprichting Normaalschool voor jongens en meisjes. Steyn boos op Postma, geheel ten onrechte. Ds. P. was bang, dan men alle geld in dat Dames Inst. ging steken, en daar tegen protesteerde hij. Seketaris Brebner had nl. gezegd, dat alle subs[idies] zou ophouden, als Damesschool zou tot stand komen.

J.l..dinsdag overleg met afgevaardigden uit Smithfield, Reddersburg, Jacobsdal, Senekal en Brandfort en organisatie opgericht, Ds. H.P. Retief, ds. W. Postma, ds. J.A. du Plessis, Johs. Visscher en ondergetekende. Meerderheid niet-Doppers dus. Vragen Steyn om Ere-voorzitter te worden.

19.2.1906 Bloemfontein. Vergadering Ver.v.VCNO in Trans-Oranje. Joh.s Visscher voorzitter, Secr. H.H. van Rooijen. Ds. Retief in Smithfield, dhr. De Villiers te Jacobsdal. Verspreiden brochure J. Kamp. School heeft 134 leerlingen, kwekelinge Mej. Antoinette Hoffman.

10.3.1906 Bloemfontein. Wacht op Bijbels voor verkoop.. ZA Voorschotkas/Mansvelt helpt met 600 Pond, [A.C.] Böeseken (tak Ned. Bank hier) regelt dit. Bestuur Schoolvereniging nu: Ds. W. Postma, Johs. Visscher, Joh. Olivier, L. vd Walt, J. Vogelesang, C.J. Vorster, J. Kruger. 5 leerlingen die onderwijs in en 5 algemeen geïnteresseerden voor Normaalklas. Verkoop Britse Bijbels.

4.6.1906 Bloemfontein. Ons gezin verrijkt met: Johs Visscher en echtgenote. De ‘Vriend Mij’ gaat zeer slecht, hoewel Visscher de Hollandse editie (‘*De Vriend des Volks’*) er geheel boven op gewerkt had. Maar de Mij wilde bezuinigen en de Bestuurder – een Barlow, een jingo – loosde Visscher, en directeuren [*genl*.] Hertzog en Fischer laten de ‘Hollander ‘ gaan, met een maand salaris. Toen bij mij in huis. Kennisgemaakt met Poutsma, wiens weesinrichtingen door laksheid van Pretoriaanse Hollanders en vijandschap van Afrikaanse voormannen mislukt is, en die thans redakteur is van de ‘Hollandsche ‘Post’. Ontmoette [*A.W*.] Buijtendorp, ouderling Geref. kerk. Schoolbouw/huis. Debatvereniging, Zangkoor opgericht met optreden en programma (16 punten, liederen).

9.6.1906 Over relatie Ver.v. C.N.O. en Centr. Ond. Cie.

16.6.1906 Bloemfontein. Zeer vertrouwelik! Geref. School krijgt subsidie van Centrale Onderwijs Commissie (= Pres. Steyn) – om kritiek op plan Meisjessschool te voorkomen? [In margine opmerking van Mansvelt aan Emous: brief van Steyn en dr. L[eyds] is de zaak veel beter dan hier voorgesteld].

24.6.1906 Bloemfontein. Kritiek op Pres. Steun en de Meisjesschool. Hij wil juffr. Adriani: ‘ ´n uitstekend Ond’es, maar wat streverachtig.’’

6.8.1906. Bloemfontein. Zeer vertrouwelik. Dank voor brieven van 6 en 13 juli. Dat de voorwaarden van samenwerking tussen Pres. Steyn en Syn. Commissie [*etc. 19 blz*.].

26.8.1906 Bloemfontein. Rabie de nieuwe editeur van de *Vriend des Volks*. Financiën van de school: als di. Boshoff en Murray steunen, redden we het – maar ik twijfel. Mej. M. Turkstra is half augustus uit Pretoria overgekomen, eerste assistente. Hoop dat mej. Snijman blijft. Kopierecht van portret van Pres. Steyn gekregen [*voor verkoop*]. Poutsma en Vogelesang steunen Toneel en Zangkoorvereniging.

1.10.1906 Bloemfontein. Rapport van Inspekteur dr. B.G. Haarhoff over onze school. Commentaar van Van Rooijen. Mij gevraagd, of ik niet Evang. Gezangen kan laten zingen. Doe ik ‘t, dan krijg de “Doppers” tegen mij. Laat ik ’t na, dan blijven de “Nederduitse’ kinderen toch wel. Ergo.

26.11.1906 Bloemfontein. Bezig met contribuanten zoeken ten behoeve onvermogende leerlingen. Pres. Steyn betaalt voor 4 ll. en geeft aanbeveling. Di. Boshoff en Murray weigeren aanbeveling – omdat we geen Evang. Gezangen zingen. Boshoff gaf wel een gift van 1 Pond. Dat zijn de mannen van de Meisjesschool! Hertzog steunde niet, uit geldgebrek! Abr, Fischer en P. Kampfraath ondertekenden de aanbeveling. Vrijdag bijeenkomst, voorzitter Hertzog, Afr. Taalbeweging, Ds. W. Postma inleiding. Ben ouderling Geref. kerk geworden. De dame op het schoolportret is niet mej. Turkstra maar mej. Snijman; ong. 100 leerl. Met Mej. Postema kennis gemaakt. ‘k Geloof niet, dat zij juist beweren kan *Veni, vidi, vici!*

10.12.1906 Bloemfontein. Vergadering, ds. Postma sprak over Afrik taalbeweging, Hertzog voorzitter, meer dan 100 mensen; a.s. Zondag (Dingaansdag) vieren Geref. en Ned.Geref. kerken vieren met kinderdienst ’s middags, en ‘s avond voor volwassenen. Komnde vakantie, zuster uit Holland komt.

17.12.1906 Bloemfontein. Jongste dochtertje, 10 mnd, op 11 dezer overleden. Op Dingaansdag gezamenlijke bijeenkomst Geref. en NG kerken, collectie voor onze en Meisjesschool in de kerken.

25.3.1907 Bloemfontein. M.i.v.1.1.1907 124 leerl.; jammer, Mej. Turkstra weg, vermoedelijk omdat ze te weinig verdiende en dus in de Pastorie moest ‘board’. Met mijn 21 Pond raak ik in de schulden, bij verdiensten worden schaarser – heb zelfs 2 weken *Bl[oemfontein]. Post* geredigeerd, omdat Poutsma weg was. Hoop op zelfbestuur. Verkoop Bijbels. Joh. Poelarends is hier spoorwegpredikant van Ned. Kerk.

6.5.1907 Bloemfontein. Dank voor gift van CNBC voor de school. Jammer dat Uw maagkwaal U weer plaagt. Steun gevraagd aan de millionnair De Villiers Graaff met een warm hart voor de Afrikaner-zaak. Toekomst CNO niet al te donker, Steyn is voor [staats-] subsidie-stelsel. Over Progressieve Partij en onderwijs. Mej. Korteweg, veel prettiger indruk dan haar collega bij Eunice mej. Postema. Maar wat is dat arme mens teleurgesteld. Ze had zich voorgesteld: aan ’n Nationale (d.i. Hollandse) school te komen, en daar is ze aan ’n inrichting, waar alles, letterlik alles Engels is. Mijn school 10 pond minder subsidie van C.O.C., mijn 21 pond per maand: ik kom in de schulden. Hoopt dat Bestuur een eigen huis voor me koopt.

Ds. [W.] Postma zeer actief in politiek. Als de man niet zoo doof was, geloof ik, dat we hem naar ‘t Parlement zouden sturen. Voor Minister van Onderwijs ook heel geschikt. [*Mej*.] Turkstra weg, moest bij predikant of bij mij wonen, voelde zich niet onafhankelijk. Debatvereniging groot.

13.5.1907 Bloemfontein. Dank voor gift van CNBC, en van C.O.C. maandelijks 27 Pond. Orangia Unie met bepaling Onderwijs (van ds. W. Postma): rechten van de ouders in beheer van de school, de staat subsidieert, Nederlands en Engels

15.7.1907 Bloemfontein. Was in Pretoria. ’t Komt mij voor, dat Smuts aan hogere politiek doet: er zijn tal van achterdurtjes in de Wet, waardoor CNO kan binnenkomen onder de naam van Gouvts Onderwijs. Kongres Orangia Unie op voorstel van Hertzog nam flink besluit inzake Onderwijs – bijdrage ds. W. Postma.

28.10.1907 Bloemfontein. Heeft baan aan Grey College aanvaard, salaris van 400 Pondm p.j., en de vrije school heeft onzekere toekomst. Journalist E.J. Hart, leerde Hollands bij mij, komt bij U, hij is ‘t waard te ontvangen. Avondkursus (Poutsma en ik) gaat naar wens.

4.11.1907 Bloemfontein. M.i.v. 1.2.1908 Grey College, vnl. Hollands tot aan Matriek, en Bijbelse Geschiedenis, Frans en Duits. Besselsen is gevraagd, mij op te volgen op de school.

25.11.1907 Bloemfontein. Afgelopen week verkiezingen, beschrijving van de verkiezingsdag, activiteiten, sfeer. In Bloemfontein won de Constitutie [*politieke partij*] 15.000 stemmen, de Orangia Unie 10.000 – maar de volgende dag bekend: de Vrijstaat stemde Unie.

23.12.1907 Bloemfontein. Condoleert Emous voor overlijden zoon. Afscheid van de school.

2.3.1908 Bloemfontein. Beschrijving van persoon en optreden/ervaringen van J.J.N. Capelle.

13.4.1908 Onze Vr. Chr. School, krijgt subsidie van Gouvernement, evenveel als eerder van C.O.C. PS: Mej. Postema woont op ’t oogenblik in Pastorie bij Ds. Postma. Haar zaak is in onderzoek.

6.7.1908 Poststempel Kroonstad. Kaapse Ministerie neemt Wet-Hertzog over. Goed! Hertzog heeft prachtig gesproken voor Debts Kongres hier.

226.12.1908 Bloemfontein. Over Sybrandi in Zeist, wil hem voor Grey college. Over T. Joosten. Vertrouwelijk: Vr. Chr. School: school geheel betaald door overheid, Postma wordt vergoed. Hij heeft u niet het geheel gemeld. Tenslotte [p.26]: Ds. W. Postma heeft de veel voorkomende dominees fout: hij besluit, treedt op, enz,. en stelt naderhand ’t eigenl. Bestuur voor een fait accompli. Telkens en telkens weer. Besselsen is niet de persoonlikheid om daartegen in te gaan [etc.] Maar – ’t wordt tijd, dat ik nu begin [Postma] te waarderen: hij is ’n oprecht Afrikaner, vriend van ’t Hollands [etc.][blz. 22 t/m 27 in een doorslagboek]

22.2.1909 Ander Postbusnr, niet meer samen met ds. Postma. Over Praktiese Voorbereidings-School, docenten G. Besselsen, hoofd, onderw. Ned – C. de Lange, Boer, opgeleid Eng. Normaalschool; Miss Bissett (Afr. Eng. opgeleid op Eunioce; Miss Malherbe Kol. Afr. (zwak in Hollands) 3e kl. KK. Miss Garnett - puur Engels (tijdelijk).

Dr. K. de Jonge [dr. J.H. Kiewiet de Jonge, ANV] hier. ‘n Hoogst aangenaam mens. ‘k Heb veel met hem gesproken.

31.5.1909 Bloemfontein. Briefkaart. Op 29.5 een flinke zoon gekregen.

29.11.1909 Bloemfontein. N.a.v. Uw oordeel over ’t Holl. onderwijs aan de Eunice en Hoge Sch. in ‘*Voor de Boeren’*. Ik ben er van overtuigd, dat U verkeerd ingelicht is. ’t Hollands in de hoge klassen, gegeven door Mej. Joh. M. Voorham, wordt zeer stellig onderwezen door medium ‘Hollands’. Voort is mij bekend, dat genoemde dame al haar krachten geeft aan dit vak en – blijkens verkregen resultaten - goed werk verricht aan die inderdaad Eng. Onderw. inrichting. O.a. heeft zij haar gehele bibl. (‘n 150 boeken) ter beschikking gesteld van de leerlingen. Mej. V. is wel geen gedipl. ond.es - en daarom kan ik Uw uitval enigszins billiken – maar zij werkt hard en dat wordt ook erkend..

4.7.1910 Bloemfontein. Briefkaart. Over afdrukken van motie ‘Oppositie Scholen’ voor voornaamste dag- en School bladen. Groet van ons allen en van ds Rumpff en echtgen. die onlangs onze gasten waren.

**Inv. nr 331 ---**

**Inv. nr 332 Brieven van W.J. van Rooijen (Ridderkerk. Woudrichem), 1898-1902**

[*W.J. van Rooijen was de vader van H.H. van Rooijen; zie Karel Schoeman*, Merksteen. ’n Dubbelbiografie(1998)]

11.9.1898 Ridderkerk. Mijn zoon [*Johannes*] is met vriend [*J.C*.] De Bie vertrokken.

14.2.1899 Ridderkerk. In *Chr. Schoolblad* wordt gevraagd om een ongehuwd onderwijzer, geëxamineerd, acte muziek en zang, vooral kerkmuziek, op Witwatersrand. Ik solliciteer. Heb 2 zoons reeds in ZAR,, ben 54 jaar; maar weet dat P.J. Kloppers, minstens mijn leeftijd, ook is gegaan,

21.2.1899 Ben nog beschikbaar.

27.2/1899. Vragenlijst ontvangen. Moet ik op mijn leeftijd nog getuigschriften inleveren? [Met ongestempelde postzegel 5 cent]..

9.9.1899 Southampton. Post Card. Handtekeningen van W.J. van Rooijen; J. Gonggrijp;; K. Bonsma, A. Duijkers, J.H.Velo…, G. de Graaff

14.11.1902 Woudrichem. [W.J. van Rooijen was 1901 terug naar Nederland] Kreeg adres S.J. Oosthuiijsen, gevangen op Ceylon en nu weer naar ZA.

**Inv. nr 333 mej. L. Roorda (Langlaagte), 1899.**

10.6.1899 Langlaagte. Als Hoofd van de school voor meisjes te Langlaagte (seminarie) vraag ik behulpzaam te zijn bij overkomst van Fraulein Linske en mej. Vogel; toestemming van superintendent Mansvelt en directeur Langlaagte Ds A.P. Kriel.

7.8.1899 Langlaagte. L. Roorda. Directrice Seminarie. Ken Mej. Vogel als mede-leerling bij mej. Gaymans te Rijswijk; is geestelijk weggedaald maar hopelijk zou zij door het eenvoudig christelijke leven hier vinden waarnaar haar hart eertijds uitging. Linske komt in september per ‘Dunvegan’, vanuit Duitsland; hoe het reisgeld haar toe doen komen.

**Inv. nr. 334 ---**

**Inv. nr 335 Brieven van P.G. Roos (Brandfort), 1907-1908**

Ongedat.[1907]. Brandfort O.R.K. Brief van P.G. Roos. secr. schoolbestuur CNO-school; schrijf omdat we weten dat U het Centraal Kommittee in Bloemfontein ondersteunt. In Brandfort is veel tegenstand tegen de algamatie en de nieuwe regering geeft niet voldoende, en steun van Centraal Kommittee stopt eind februari 1908. Vraagt om steun, ouders behoeftig, in de oorlog veel verloren. [Met aantekening van Mansvelt: voor Bestuursvergadering, met verklaring]

5.6.1908 Brandfort. P.G. Roos. Dank voor 20 Pond ontvangen. Bestuur heeft kosten teruggebracht op 25 Pond. 65 leerlingen. Mej. A. Lindeque principaal, tweede assistente mej. E. van Rooijen, derde assistente Mej. R. Roos.

**Inv. nr 336 Brieven van S.W. Roos (Hartebeestfontein distr. Pretoria), 1898**

28.11.1898 Plaats Hartebeesvontein. Roos, secr. Schoolbestuur. Dankbrief van Schoolbestuur voor sturen van F. van Binnendijk, een vader der jeugd, een liefhebber in God en sij naaste, en de school uit vooruit.

**Inv. nr 337 Brieven van Mej.W.M. Roozen (Bodegraven, MW Stroom), 1899-1900**

17.3.1899 Bodegraven. Heb getuigenissen van J.A. Kret en van J. Fransen, hoofd Chr. School Charlois. Was sinds 1893 onderwijzeres te Ridderkerk en nu Bodegraven.

14.4.1899 Bodegraven. Vraag naar verdere informatie.

18.9.1899 Pretoria. Met Mej. Vermaak op 25.9 hier aangekomen, logeren in Staatsstaatsmeisjesschool, voor Vermaak nog geen bestemming, ik naar Wakkerstroom.

3..4.1900 M.W.Stroom. In nood, ziek kort na aankomst, steeds erger. Dokter zegt enkel maar aan zenuwzwakte lijd en denkt dat het overgaat, maar ik ben nu al drie weken uit school en wordt steeds erger. Misschien is in Nederland iets eraan te doen. Maar met salaris van 4 Pond houd ik na kostgeld slechts paar paar shillings. Hoopt dat Commissie mij kan helpen.

**Inv. nr 338 Brieven van Ds. D. Rumpff (Standerton), 1911**

*[Vergelijk* G.J. Schutte, Het eerste jaar van ds Derk Rumph´, ….

12.7/1911 Standerton. Ga bijna twee maanden in Natal (Zululand) en Swazieland.’t Is daar rondrijden op 2 wielen, een as en een plank, of te paard. Vorige keer, in 8 jaar niet paard gereden. Laatste jaar voor Standerton, 300 Pond bijmekaar gehaald voor de schuld. De Geref. gaat vooruit hier in het land. Met Paschen in Potchefsroom, bevestiging dr. Du Toit, Jan Kamp. Ik hoop dat du Toit een andere koers volgt dan Levi Stempel, pardon Lion Cachet. Die was in de laatste tijd tamelijk moedeloos. Te Pretoria ontevreden op dr.S.O. Los. Sprak met een broeder daar, die vond dat dansen geen zonde was. Etc. Smuts – Piet Grobler.

**Inv. nt 339 Brieven van A.H.H. Sausenthaler (Pretoria), 1902**

21.9.1902 Pretoria. Eindelijk dan ben ik in vrijheid en terug in mijn geliefd Transvaal. Ben aan de bedelstaf. Was op St. Helena, kan nu weer schrijven aan U. Over onderwijs, alleen met Hollandse steun. Uitvoerig over aard en vorm en aan wie; opbouw van een centrum.

**Inv. nr 340 Brieven D.J. Schoeman (Rietfontein, Lijdenburg). 1897-1898**

*[Zie ook Inv. nr 60, 102, 104 en 405 Brieven van N.C. Zuidervaart]*

20.1.1997 Rietfontein, Lijdenburg. Dank dat U [N.C.] Zuidervaart hier gezonden heeft, hij en zij echtgenote bevallen goed. Bij opening van de school zei hij kinderen opvoedt in de vreze des Heer en tot nuttige burgers. 30 leerlingen en komen steeds meer. Met paardrijden wordt het nog wel en met schieten – ik wil hem een burger maken.

26.3.1898 Rietfontein. Over meester Zuidervaart Hij kan al goed groenmielies eten. Nu waarde vriend al de grapjes op end. Het gaat goed met ondermeester.

**Inv. nr 341 Brieven van J. Scholtemeijer (Driebergen, Wilgeboomspruit, Pretoria, St. Helena, Kaapstad, Hartebeestspruit, Modderfontein), 1897-1914**

18.5.1897 Driebergen. Solliciteert voor Lijdenburg.

18.10.1897 Driebergen. Leeftijden van mijn kinderen 11, 9. 7, 6, 5, 4, 2 jaren en een van 9 maanden. Ook dienstbode gaat mee. Over kosten reis.

12..7.1898 Wilgeboomspruit pk.Vaalkop. Ziek (koorts) geweest, school 7 weken stil, een 15 Pond verlies. Afstanden.

2.10.1898 Pretoria. Zoon Johan Peter geboren, 21.9.1898. Gisteren arriveerden de Bie en Van Rooijen; de Bie naar Goede Hoop, de kleine Van Rooijen gaat met zijn broer ¨H.H. van Rooijen] mee, voorlopig. Funke geplaatst bij Postmeester Generaal.

20.4.1901 St. Helena. Brief van 20 maart, gaat goed met kinderen, zoo goed als hersteld, maar mijn vrouw heeft bloed opgehoest. Daar kom bij, dat zij in zekeren toestand verkeerd en op het laatst loopt. Eng. Onderhoudt opgehouden, Ondersteuningsfonds slechts 15 shillings. De mensen in Johannesburg hebben belet dat mijn vrouw in een tent moet gaan wonen

22.7.1902 St. Helena, Deadwood camp tent 136. Omslag: Wij hebben de school opgebroken wegens vredesgeruchten. Hoopt naar Transvaal gezonden te worden en bij mijn kinderen blijven. Wat in Holland met acht kinderen? Ouders in Holland heeft het ook moeilijk genoeg.

28.2.1903 Kaapstad. De reis naar Kaapstad per ‘Kaiser’, vol, niet schoon. 5/1 in Lissabon; kaartje om het schip te verlaten 200 reis (11 stuivers dus). Las Palmas. 15/2 Neptunus – van vrouwen werd met een spons water in den nek gedruppeld. Later: de jonge Kat viel door schok schip en gat in hoofd. Bijlsma en ik direct naar de Consul [*Kaapstad*] -Schulz kan niet helpen, zoek maar werk, duurt maanden wachten. Hoor dat alles van me in de Transvaal is verbrand, alleen mijn paard bij de buurman. Kan wel er een school krijgen. Wie geen burger was en toch de wapenen opnam krijgt geen permit.

22.5.1903 Kaapstad. Nog altijd nog geen betrekking. Enkele dagen bij mevr. Koopmans de Wet, kisten met goederen voor de wezen in Transvaal vullen. Bijlsma permit geweigerd, Kat ook, Timmerman. Met mijn kindertjes gaat het goed, de oudsten helpen op Langlaagte – Stofberg schrijft met waardering over hen. Hopelijk volgende brief uit Transvaal

29.8.1903 Hartebeestspruit pk. Elandsrivier, distr. Pretoria. Toen eindelijk een permit, geen geld meer. Mevr. Koopman, waar ik een week kisten vulde, kon (?) niet helpen. Heb toen 10 Pond geld geleend bij een oud-Hollander, 3e klas gereisd. Kreeg spoedig – 9 juli – een aanstelling, 3 aug. Hier, school met 22 leerlingen. Maar hoe lang zal het private [vrije] onderwijs stand houden? In Jo’burg honderden werkelozen. Geschoolde timmerlieden en metselaars soms enige vraag, ook in Kaapstad. Mij kinderen mogen in Weeshuis blijven. Oude school vraagt te komen, ben hier voor 4 maanden, zullen dan zien.

12.1.1904 Hartebeestspruit pk. Elandsrivier distr. Pretoria. Steun verlaagt met 2 Pond gehuwden en 1 Pond voor ongehuwden per maand. Regering is mijn schadevergoeding afgewezen. Weg mijn plan om huishouden in te gaan richten (ik ben geëngageerd met een Holl. juffrouw). Biedt Holland dat? Met Kerst bij mijn kinderen geweest. Er wordt een zaal gebouwd om te eten ipv. een tent. Van NZAV een boekje van H. Doeff ontvangen.\*

[\*H. Doeff, *Nederland en Zuid-Afrika; de verhouding na den oorlog*. Amsterdam: NZAV 1903]

7.7.1905 Modderfontein pk. Kroondal, Rustenburg. Felicitatie met 25 jaar jubileum als onderwijzer. Ben hier sinds februari, Hartebeesspruit opgegeven om geldgebrek. Modderfontein ligt over de berg (Magaliesberg), dus zeer warm, te ver van statie. Te ver om naar Langlaagte te gaan, en huis is te klein voor hen, maar toch een school en een huis – kan trouwen en een paar kinderen hier halen. Begon met 19 leerlingen, nu 27; ’t was een Gouvt.s school, en nu weer opgeëist – ik blijf, we zullen zien.

31.5.1906 Modderfontein. Veel dankensstof. Als de baby in Moeders schoot er bij zit, zijn wij negen man aan tafel. Klein Herman is in januari geboren en onlangs heb ik de kinderen uit Langlaagte gehaald, behalve oudste zoon, timmerman, en de oudste dochter leert tot onderwijzeres.

9.7.1906 Modderfontein. Vraagt subsidie, we houden vol maar het is moeizaam. Heeft 10, 13 Pond. Een paar Ponden zou zekerheid bieden.

2.1.1907 Modderfontein. Wat zal Gouv.s onderwijs brengen? Staats ondersteuning en leerplicht? Gelijkstelling van beide talen en Vad. Gesch als verplicht vak (u weet, op sommige Gouvts scholen geen geschiedenis).

2.2.1907 Modderfontein. Gebrek aan Afrikaner inzet voor CNO, voor Hollandse taal – op den (Hoe lange?) duur wordt het Afrikaans.

2.3.1907 Modderfontein. Hierbij verslag school in Maart. Op 1 maart geboren een zoon. Uitslag verkiezingen. [*met*] Verslag School CNO Modderfontein Maart 1907

11.5.1907 Krijg sedert maart 3 Pond ondersteuning van afd. Arnhem, vrees dat die ondersteuning ophoudt, nu veel CNO-scholen naar Gouvt. gaan. En Smuts wil niet subsidiëren, CNO-scholen moeten onder de staat. Maar luistert het parlement naar CNO, de Geref. en Herv. Synode? Ze vertegenwoordigen toch een groot deel der bevolking. Ik voor mij geloof, dat de deur voor CNO gesloten blijft. De mimister is geen man van een christelijk (geloovig) beginsel, en zoo zijn er meer leden in het parlement. En ds. Bosman en zijn vrienden hebben de hand er in. Eigen positie. Bestuur steunt – maar als de sprinkhaan alles op eet? etc.

2.8.1906 Modderfontein. Onderhandeling school - regering. Dank voor de steun gedurende vele jaren.

1.1.1908 Modderfontein. Taalstrijd, Hollands wint terrein, Engelse inspekteurs leren Hollands. Inspekteur wenst dat ik in het Engels schrijf, ik weiger, zal tot minister Smuts opponeer. Dochter is assistente, met nieuwjaar 40 leerlingen, Ben van plan mijn kinderen klaar te maken voor High School en dan een twee voor Normaalschool.

2.5.1908 Modderfontein. We moeten examen Engels doen. Ik kreeg zonder dat examen te doen het diploma 2e klasse. CNO-akten volledig erkend. De regering wil fuseren met de Engelstalige school op Renosterfontein. Wij willen niet. Zwager Heslinga is gouvernementsonderwijzer te Hartebeestspruit, waar zijn schoonvader woont. Over Bosma.

12.10.1908 Modderfontein. Las in *Schoolblad* dat Heslinga een dochter heeft gekregen. ‘k Dacht toen bij mijzelf, dat het niet meer dan beleefd zou geweest zijn, had ik u ook in kennis gesteld met de geboorte van m’n derde zoon, d.w.z. in dit huwelik. Ja, dat goedje komt eerder dan de honderdduizend. Gelukkig, dat alles weer goed is afgelopen. … nummer elf. Inspecteur zegt dat ik secundair onderwijs geef (voor mijn eigen kinderen), sprak met hem over geschiedenis-les. Hij denkt tot de komst van de Engelsen, ik wil verder gaan. Vereniging met de kinderen van Boschfontein – de ouders willen eigen school houden – tenzij de overheid hen brengt en haalt. R.S. Collins verlaat onderwijs om gezondheidsredenen.

9.12.1908 Modderfontein. Zoon examen gedaan, beloond met een beurs van 40 Pond, vrij leren en 3 Pond voor boeken; hij houdt van tekenen en schilderen. Ik moet zorgen voor 14 Pond voor logies, reisgeld; gaat naar Potchefstroom College. Over schoolzaken, kinderen Rhenosterfontein nog niet hier.

3.1.1910 Modderfontein. Meer dan een jaar niet hen geschreven. School Rhenosterfontein gesloten. Besloten is een school te bouwen tussen beiden in – maar wanneer gerealiseerd? Over zoon in High school, doet het goed, nr 1 in Taalbond examen, twee anderen moeiten met examen.

2.2.1911 Modderfontein. Zoon in Potchefstroom gaat goed, zoeken naar studie in Nederland. Andere zoon heeft examen gehaald en een beurs voor Normaalschool in Heidelberg, dochter niet geslaagd. Naar Huishoudschool in Pretoria. School te klein voor tweede onderwijzer, dochter gaat naar Jooste in Doornpoort. Zwager Piet Heslinga met gezin naar Holland, onze beurs staat dat niet toe.. PS: Dochter ook beurs gekregen.

13.7.1911 Vragen voor studie mogelijkheden voor oudste zoon na matriek in Potchefstroom in Nederland. Prof. Pont vragen?

29.9.1911 Modderfontein. Gezin vergroot met een dochter. Oudste zoon in Gr[oningen, Noorderkerkstr.] Wil bouwkundig opzichter te worden.

16.10.1914 Modderfontein. Op mijn ‘bike’ naar het dorp. Gesprek met Th. Wentholdt. Leerlingen school stationair: 55 tot 60.

18.12.1914 Modderfontein. De burgeroorlog is zo goed als geëindigd. Goed beschouwd, is ’t een grote klucht geweest. Waarom anders zo weinig doden en gewonden? Nog een paas ‘klompies’ zijn in ’t veld. … De scholen hebben van de burgeroorlog n heel wat geleden. Sommige onderwijzers stonden aan de kant van generaal Beyers en zijn nu gevangen o.a. naar ik gehoord heb Bosma, Visser van de U bekenden. Er was veel schoolverzuim. De omstandigheden zijn goed gebruikt of beter misbruikt. ’t Is te hopen, dat 1915 die kans niet geeft.

*Zie ook Inv. nr 102*

**Inv. nr 342 Brieven van H. Scholtens Kz (Alphen a.d. Rijn, Johannesburg. Modderspruit), 1897-1900**

28.9.1897 Alfen.

13.12.1897 Alfen. Vraagt gesprek aan.

18.12.1897 Alfen.

9.1.1898 Alfen. Vraagt informatie ivm levensverzekering.

5.4.1898 Alfen.

27.6.1898 Alfen.

28.9.1898 Alfen.

21.10.1897 Alfen. Over salaris in Transvaal.

4.7.1898 Aan boord. Post Card. Hulp van Frankenberg in Londen was uitstekend.

20.7.1898 In ’t gezicht van Kaapstad. Over reis, ontmoeting met een Transvaler, advocaat na 2 jaren studie Oxford; over Statham, *Paul Kruger* (aanbevolen!), en Van de Loo, *Officieele bescheiden*.

30.1.1899 Johannesburg. Over schoolmeester Th[omassen?] Is Johannesburg duur? Voorbeelden.

7.8.1899 Johannesburg. Over ds. H.S. Bosman. Koot.

20.9.1899 Johannesburg. Dank voor inlichtingen inzake ds. B[osman]. Over de Transvaalse politiek.

14.1.1900 Modderspruit. Over wed. De Jonge en financiële ondersteuning. ‘Een klein deel [van de onderwijzers] is meegegaan op commando om aan de strijd een werkzaam aandeel te nemen (Brumelkamp en Barnhoorn behooren er o.a. bij; ze zijn in het Lijdenburger lager; Brummelkamp heeft de roep van een der dappere mannen te zijn; Heesterman is bij het Heidelbergse commando); een nog kleiner deel is achtergebleven omdat de schoolcommissie dat wenschte. Dat de school doorging (o.a. Floor, Bultschool, Johannesburg) of omdat ze lichamelijk ongeschikt waren om uit te trekken. Dit overzicht, naar mijn beter weten, overeenkomstig de waarheid. Nu volgen nog enkele personalia: Van Dam bij de spoorwacht te Kaalfontein, tegelijk secretaris v/d Veldkornet, Joh. Boersma te Belfast, assistent Veldkornet, hoofd van den bewaking v/d spoorlijn tot Komatipoort, Hoogendijk, Van Bruggen, de Wit, A. Thomassen, van Dijl aan de ambulance van het Lijdenbergse lager, Hoogendijk was eerst bij de mijnpolitie, evenals Van Dijl en Thomassen, de Wit en Van Bruggen waren bij de Speciale Politie te Johannesburg.

Klopper Sr en Jr bleven beide school houden, Rakers is Secretaris der Voedingscom. te Vrededorp. Menninga was bij de Mijnpolitie; hij is aan typhus gestorven (heeft geen verband met zijn dienst), zijn vrouw is na zijn dood bevallen van een welgeschapen dochter.

Muller is postmeester van het Heidelberglager en daardoor buiten den werkelijken strijd, Koot is secretaris van de Voedingscommissie te Jeppe (Johannesburg), Kastein is thuis. Veel onderwijzer hebben in deze dagen van de gelegenheid gebruik gemaakt om vol burger te worden.

**Inv. nr 343 Brief van Mevr. M. Schonken (Stellenbosch), 1909**

*[Zie voor F.Th. Schonken* SABW V *(Pretoria 1987)* 729-730*, ook Zuid-Afrika Huis, Archief N. Mansvelt]*

Ongedateerd [1909]. Stellenbosch. Mevr. M. Schonken bedankt voor deelneming en herinnering in *Voor de Boeren* n.a.v. overlijden van zoon Theo (F.T. Schonken), 25.1.1909 Leipzig.

**Inv. nr 344 Brieven van P.H. Schuil (’s-Gravenzande, Lillehammer), 1897-1902**

9.11.1897 ’s-Gravenzande. Solliciteert. Ben 18 jaar, laag nummer bij loting militaire dienst; vader hoofd chr. school Bunschoten. Opleiding Geref. kweekschool Amsterdam, ben onderwijzer op school van dhr. Heus te ’s-Gravenzande

9.1.1898 ’s-Gravenzande. Tot de voorwaarde: belijdend lid – doe dat in februari.

17.1.1898 ’s-Gravenzande. Plaats besteld in 3e klasse op Goorkkha, 26 maart, Southampton.

14.2.1898 ‘s-Gravenzande. Geen formeel bevestiging van benoeming ontvangen, maar staat in *Schoolblad.*

4.9.1902 Lillehammer, Norwegen. Brief van Ignwald Schröder-Nielsen aan H. Schuil. Laatstemaal ik aan U geschreven heb van Bermuda. Heeft een van mijnen vrienden mij geholpen, ‘nu moet ik zelf probieren, en ik bang, dat u zal niet alles verstaan’.Laatste dagen en executie van P.H. Schuil. Met schetstekening, ligging graf.

**Inv. nr 345 Brief van P.J. Schutte (Welverdiend Station, distr. Potchefstroom), 1903**

14.3.1903 Welverdiend Station, distr. Potchefstroom. P.J. Schutte en echtgenote, gezond en eindelijk weer op onze woonplaats terug. Leven in een tent. Ook veestapel vewoest waardoor ’t dus te moeilijk ‘t land te bebouwen, bovendien droogte. Kunnen geld lenen van overheid voor drie procent rente. We hadden eerder schrijven doch we hadden zooveel te doen, we hebben geen bedienden en moeten alles zelf doen. PS. Hopen binnenkort een school op te richten, zal u laten berichten.

**Inv. nr 346 Brief van R. U. E. Sem (Roseville distr. Pretoria), 1906**

20.5.1906 Roseville. School geopend, aangesloten bij Federatie. Avond geopend door prof. Muller – die avond overleed du Toit in het Hospitaal. Meer waardering Engelse voorgangers dan voor prof. Muller en ds. Bosman. Armoede. Zr. Oberhuyzen (Hospitaal) 185 Pond ten achteren omdat mensen niet betalen.

**Inv. nr 347 Brieven van H. Slotboom en S. Slotboom-Roodhuyzen (Zeist, a.b. ‘Briton’, Daspoort), 1899-1900**

19.7.1899 Zeist. Heeft nog wat vragen, ook na tweede gesprek met Van Lennep. Dank voor gegevens over Rietfontein, aantrekkelijker dan Leeuwfontein. Reisgenoten: Boerkoel (Dieren) gaat pas 9 sept., ik liever 12 augustus, Mej. Vermaat [zie ook Inv. nr 369] wil liever 26 augustus.

9.9.1899 a.b. s.s. Briton. Met vrouw en kindje. Over voorschot Z.A. Voorschotbank: eist 8 procent rente, ongehoord. Klacht over boot, om onderwijzeressen te waarschuwen. Op deze boot zeer gemengd publiek. Hier in de 2de klas zijn vrouwen en mannen aan *zeer* verdacht zedelijk gehalte. Bovendien wordt over diefstal van geld meermalen geklaagd, zoo men hoort. Laat toch ieder, maar houdt zeker iedere dame zich op en afstand houden van ieder, dien men niet goed kent en toch zooveel mogelijk des nachts de cabin sluiten. Een verschil 3e en 2e klasse groot. Naar Krugersdorp bij onze familie.

8.2.1900 Daspoort. Brief van mevr. S. Slotboom-Roodhuyzen: Na twee weken werken op school kreeg mijn man de oude kwaal, lijkt nu de goede kant te gaan, loopt een beetje. Lof voor mej. Vermaat die op haar eigen voorstel hem vervangt.

**Inv. nr 348 ---**

**Inv. nr 349 Brieven van Mevr. C.G. Slothouwer (Goes), 1897-1898**

22.8.1897 Goes. Vakantie loopt ten einde. Line is niet geslaagd voor haar examen zang, tekenen, rekenen. Over kosten voor haar kleding en pension.

5.8.1898 Goes. Line valt samen in een stadsschool voor een zieke onderwijzeres. Heeft dus inkomen; over verrekening.

**Inv. nr 350 Brieven van P. van der Smit Jzn (Reeuwijk, Waaikraal. Humpata, Qué), 1898-1907**

Foto: Inwijding der geref. kerk te Qué-baconda, Angola op 15 Febr. 1907

Foto: Gezin P. van der Smit, mevr. van der Smit en kind, sept, 1906

Zie: G.D. van der Smit, *Biografie en geslagsregister van Pieter van der Smit en eggenote Martha Maria (gebore Prinsloo).* Potchefsroo 1995;

26.4.1898 Reeuwijk (Tempel ) bij Gouda. Opgeleid aan de Chr. Normaalschool te Bodegraven, maar vorige week examen en afgewezen. Zoekt betrekking in Transvaal, bij of buiten het onderwijs; ben 19 jaar.

16.6.1898 Rotterdam. Vragen over reis en werk. Leer Engels en heb orgelles.

14.7.1898 Rotterdam. Geen antwoord gekregen, De Vries en Co. wil weten of ik ga - ik ga, als er een voorschot krijg.

17.10.1898 Pretoria [briefpapier Central Hotel, Pretoria]. Aangename reis gehad. De Gids Frankenberg te Londen niet zooveel vertrouwen verdiend als werd geschreven: hij speelde maar met ons geld en of hij wel eerlijk is, betwijfel ik ook. Departement heeft me benoemd tot onderwijzer te Waaikraal, distr. Pretoria. Traktement 10 Pond boven schoolgeld en kost en inwoning; daar mede ben ik volkomen tevreden.

15.5.1899 Waaikraal. 23 leerlingen, geen inspecteur gezien, zou goed zijn dat hij kwam, onderwijs heeft dat nodig. Moeite hoe hij de 5 Pond die klaar ligt kan sturen, Zijn op weg naar oorlog met Engeland. De burgers hebben reeds aanzegging gekregen om zich gereed te houden en ieder krijgt 100 patronen. Alles is echter nog rustig onder de bevolking .

21.11.1901 Humpata. Lees dat onderwijzers een voorschot wordt toegekend. Over financiële zaken. Stuur dat voorschot maar aan mijn ouders. [met aantekening: Toelage aan ouders gezonden].

24.12.1901 Humpata. Toestand treurig, blijvend onderwijs is hier niet mogelijk. Dat denkt ook mijn voorganger, Bievenga\*. [Kan Holland ondersteunen, met 10 pond per maand zal ik rondkomen ; Jac. Botha kan een aanvraag opstellen, en Bievenga kan u inlichting geven. Mijn adres: via Lisbonnen Africa Occidental. Humpata via Moassamedes, Angola]

\* [Pieter Biewenga ’t Zandt, Ned. 1865-1955 Pietersburg, ZA], student Litt. Afd. Kampen, godsdienstleraar Angola 1894-1895, studie Nederland, 1898 onderwijzer en godsdientsleraar Angola, 1903 predikant te Humpata, 1906-1926 te Que].

6.5.1902 Palanka Humpata Angola. Aanvraag steun door schoolcommissie J.H. du Plessis, voorz. C. Labuschagne, Joh, Venter [laatste twee:]. afwezig in veld. [*Met*:] Uittreksel uit het reglement

7.5.1902 Humpata Angola. PrivaatHierbij ingesloten brief van schoolcie – van die 25.000 Reis [het gevraagde steunbedrag] onmogelijk van kan bestaan, ‘te meer daar ik nu getrouwd ben en dus ook een huishouden heb op te houden. Kan u ook niet het veld op te gaan; met steun kan ik blijven onderwijzen aan een klein aantal kinderen

24.7.1902 Telegram ontvangen Amsterdam: 1st kooy abgereist ruckantwort – Smit. [*zie Inv. nr 277 A. Kooij*].

8.8.1902 Humpata, Angola. Winter, dus slechts 8 leerlingen, meeste boerenfamilies op het veld, andere hebben hun kinderen nodig om sprinkhanen en vogels te verjagen, en zijn slechts enkele, te arm of zien nut van schoolgaan niet zien. Leerlingen gingen op school alleen om hen bekwaam te maken om lidmaat der gemeente te worden. Weet U waar ik 200 pond voor twee jaren kan lenen om een wagen en een span ossen te kopen. Daar kan ik van in de winter verdienste maken en in de zomer schoolhouden. … Damaraland is goed voor veeboeren en ik denk niet dat velen zich daar zullen vestigen. … PS. Kist boeken niet hier gekomen.

7.10.1902 Humpata, Angola. Schreef u twee maanden geleden. Nog geen antwoord op de brief van de Schoolcommissie ontvangen. Laatst schreef ik van 8 leerlingen maar verwachtte meer, maar dat is niet het geval. Mijne Martha\* .Ouders met hele gezin na ons trouwen naar Kakonda – een Kafferopstand, door de onderdrukking en afpersing van de Port. autoriteiten en handelaren slaven verkoopen. De inboorlingen tot het uiterste gedreven, besloten zich te wreken en vermoordden en plunderden vele Portugeeezen. Jammer dat de Boeren zich door de aanbiedingen der Port. lieten verleiden. Kist met boeken enkele weken geleden aangekomen. .

\*[*Martha Maria du Preez*]

2.2.1904 Kee [*Que*], Angola In *Chr. Schoolblad* lees ik over mijn school, uit brief van ds.[T.] Hamersma. Niet meer in Humpata. Op 1 Mei maakten we een reis van 20 dagen, jagen op wild en honing, Een maand nadat ik hier woon, kwam ds. Hamersma, had dus maar een maand om de aspirant-lidmaten voor aanneming voor te bereiden; het gros was zeer ongeleerd. Daar na nog twee nederzettingen Boeren Uanda en Batumbella, en dan naar Humpata en vandaar K.K. en ik na 9 dagen weer naar mijn vrouw in Kee, Plaas van een boer overgenomen, met huis, vruchtbomen, bewerkte grond, voor 200.000 reis, op afbetaling, mooi plekje, op de helling van gebergte. Ploeg en zaai milies. Onze kost komt uit de tuin, plan is mielies, koren, tabaksplanten, hoopt op spoorlijn, er is goud gevonden. Op Kee ongeveel 25 Boeren gezinnen, Uhanka en Batumbella zijn 2 en 3 dagen van hier, samen evenveel ongeveer; sinds een jaar of 8 Boeren hier; voornamelijk transporteren en jagen. Graag boeken en lectuur ontvangen – hier nog nodiger dan in Transvaal, daar zijn boekwinkels – in Angelo niet. Meest nodig: Zuidhof-Kooijker de 4 stukjes, *Kort Begrip* (niet die van Ballenback), kinderbijbels, schrijfboeken, pennen, penhouders, griffels en leien en krijt (voor uitdeling als prijzen); Als studieboeken meest gewenscht: natuur-, planten- en dierkunde, geschiedenis en aardrijkskunde, over land- en tuinbouw en veeteelt – Sievers, Hahn, Afrika Bibliographisches Institut, Leipzig – de vorige zending nam twee jaren en 8 maanden door verkeerd adres, en moest 13000 reis transport kosten. Alles via Duym, Benguella. Aanvraag subsidie bij [*H,*] Visscher [*CNO*]– Pretoria, weer teleurstellend,

27.5.1904 Caconda Que, Angola. Over ontvangst *Chr. Schoolblad* van januari. brieven en kisten boeken. School 15.4 gesloten, te druk op mijn boerderij, en in de winter zijn de meeste kinderen op het veld. Vaste predikant voor hier? Verleden jaar was ds. Warnees [?] van Philipstown hier. Inlanders in Damaraland de overhand en verscheidende Boeren vermoord. Als de oorlog ook naar hier zou overslaan (en daarvoor wordt gevreesd) dan zou het er treurig voor ons uitzien. Angola is immers nog een kafferrijk en verscheidene stammen zijn machtig en zou goed als onafhankelijk. We zullen maar het beste hopen. Verneem toch svp eens naar een Holl.Port.- of Duitsch-Port. dictionair. Is er niet in Engeland een Holl.Port. uitgegeven? Psalmboeken, geheel op noten, zullen ook hier zeer welkom zijn.

7.3.1907 Qué-Angola [met stempel: P. van der Smit, Qué – Angola, Benguella (Afr, Occ. Port.). In langen tijd hebt UEd. niets van mij gehoord… gaat goed, met vrouw en zoontje. Met de handel gaat het ook goed en hoopt met eigen geld te werken Mijn winkel zeer in trek bij de Boeren. Ook een kerkgebouw op 15.2 jl. ingewijd, ruim en stevig, voor ong. 500 mensen, inwijding door onzen predikant Ds. Biewenga, een Groninger van geboorte.. Dank gift van NZAV. Onderwijzer Nanning\* heeft enkele dagen geleden een betrekking bij de Eng. Spoorwegmaatschappij, dicht bij zijn ouder schoolplaats, gaat met Boerendochter trouwen en school gaf weinig mogelijkheid daartoe. Hier op Qué twee Boerenschooltjes, de een met een boer, de ander met een dochter tot onderwijzer. Opvolging van Nanning zal lastig zijn maar ik blijf mijn best weer een Holl onderwijzer te vinden. 20 April. Een dochter geboren. Heel veel regen.

\* [*P.A. Nanning, zie Inv.nr 13*]

**Inv. nr 351 Brieven van P.C. Snyman (Steynsburg), 1905-1909**

15.5.1905 Steynsburg. Ds. P.C. Snyman, lid Schoolcommissie CNO-school en Geref. Gymnasium: Dank voor 50 Pond vior de school. C.C. Hennings is op reis naar Europa voor handelszaken in Duitschland en zal U opzoeken.

27.1.1908 Steynsburg. CNO-school, Aantal leerlingen en resultaat goed. Maar financieel niet hetzelfde niveau, steun van buiten noodzakelijk. Vierde leerkracht noodzakelijk.

17.4.1908 Steynsburg. Hebben vierde leerkracht aangesteld. Dank ook voor de mededeling dat steun is als een veelbelovende leerling in Nederland gaat studeren. [P.C. Snyman schreef zich januari 1912 in als student Vrij Universiteit, promotie december 1913]

14.2.[1909] Steynsburg. Dank voor uw mededeling dat de natuurkundige instrumenten in ons eigendom is tbv CNO. Het is begrijpelijk dat ze aan de Staat kunnen gaan, maar onze school is de enige CNO-school in de Vrijstaat, en krijg van allerlei kant leerlingen, 140.

16.8.1909 Steynsburg. Dank voor natuurkundige instrumenten voor de school. Bonsma.

**Inv. nr 352 Brieven van P. Speelman (Pretoria), 1909**

15.7.1909 Pretoria. Arriveerde 11.5 jl. te Pretoria. Dept. gaf Kliprivieroog, maar daar wilde men geen Hollander. Op advies van Besselaar naar Holl.Afr. Taalvereniging commissie, dhr Otto, lijst posities, aangesteld als 1ste assistent Kaalkraal, Lichenburg, bevestiging door Departement, 150 Pond p.m. Vaandrager adviseert u te schrijven over de aflossing schuld.

**Inv. nr 353 Brief van B. Spoelstra (Uitschot), 1906**

24.4.1906 Uitschot pk Rooijantjesfontein, distr. Lichtenburg. Over plaatsing van mijn brieven in *Chr. Schoolblad* en *Voor de Boeren!* Verblijf in kamp bij Klerksdorp, en dhr. Hesse (schoonzoon van zendeling Schulemberg, Rooyensfontein); Hesse nu headmaster in ons district, is tegen CNO. Te Boekhorst was hier niet, ds. P. Postma inspecteerde. Boekenzending Van Everdingen. School 25 leerlingen, inkomen 4 Pond p.m., dus interen (Ik had een koe gekocht en zal deze misschien weer moeten verkoopen’.

**Inv. nr 354 Brieven van A. Stafleu (Rhenosterfontein, kamp Mafeking, Rhenosterfontein, Oberholzerkloof, Kafferskraal, Doornrivier, Kafferskraal), 1897-1919**

8.11.1897 Rhenosterfontein, Oberholzerkloof pk Kafferskraal via Zeerust distr. Marico. Schuld betaling. Soms begint school al om half 7 uur, om klaar te zijn voor de felste hitte, die ons belet naar behoren te werken. Woonde eerste 5 maanden in een stal zonder ramen, de deur gaf lucht en licht. 51 leerlingen, inspectie geweest; schoolgebouw (oude bokkenstal) en meubilair is afgekeurd, maar nieuwe was al in aanbouw.

14.4.1898 Rhenosterforntein. Briefkaart. Hierbij adres ds. Van Belkum: Tolsteegsingel Oostzijde no 20 Utrecht.

1.5.1898 Rhenosterfontein. Veel nieuwe scholen/collegae in de omgeving. Scholtemeier verkeert in minder aangename positie: Hij is dopper en waar hij is, is ieder Hervormd. Die menschen doen amper alsof ze den duivel in eigen persoon in haar midden hebben gekregen. Over Van Wouw, veel gedaan, maar blaaskaak. G. Terhaar, oude schoolmeester die 6 of 7 jaar geleden hier in Marico. Ds. Van Belkum, Ong. 50 leerlingen, zelfs een Hollanderhater brengt stuk geschoten wild; hoenders fokken – dat zou in Pretoria (dat bovendien erg duur is) niet kunnen.

5.6.1902 Burgher Refugee Camp. Mafeking. Ik zoek werk hier, maar misschien kan U me informeren over Ned. Oost-Indië. Gangel in dezelfde toestand, en heeft ook en gezin. Blijf liefst hier, ben Holland ontgroeid.

25.7.1902 Burgher Refugee Camp, Mafeking. Gangel maakt hier een pompslang. Weet nog niet, waarheen: heeft sollicitatie bij Dept. Onderwijs. Was een week met verlof, naar Marico geweest. Jeruzalem kan niet beter verwoest zijn dan ’t grootste deel van Transvaal.

10.10.1902 Rhenosterfontein. Over alle verhalen over helden etc. Nog steeds enthousiasme voor de broeders in Zuid-Afrika, voor de stamverwanten. Hoop, dat alle geld in goede banen komt. Over Engels bestuur: als het maar goed bestuur is, dan is het mij best. Laat niet verblinden door Transvaalsche schreeuwers die speculeeren op Hollands publiek. Ik zag niets van mannen als genl. De la Rey, de Wet, Botha, pres. Steyn, maar U weet, daar zijn een lot Transvalers naar Holland gekomen, die op den zak van den uitlander hebben geteerd en van uit de verte het vuurtje hebben aangeblazen, omdat ze zelf geen nood hadden er in kunnen verbranden. Woon nu naast verbrande huis en school, het graf van mijn zoontje en van mijn vrouw. Een winkel.

28.11.1902 Rhenosterfontein. Laat de Engelsen maar een tijd geen in Marico. En kapitaal zoeken, nu twee winkels, dorschmachine,

Ongedat. 1902. Knipsel uit *Chr. Schoolblad*, art,. J.D. Keuning, *Beginselen dr Psychologie* II. Als ’t beginsel al zóo is, hoe zal dan de rest wezen.

13.1.1903 Rhenosterfontein. Private school geopend op Paardenplaats door Gabriel Otto, een degelijke Afrikaner. Op Doornrivier ook, Hans Koetzee. Nu plan voor school op Doornhoek, met op mijn voorstel Gangel als onderwijzer, maar dat is lastig: mag Transvaal niet in – dat is het recht van tegenwoordig en barmhartigheid. Hhoop naar Holland te gaan en U in April bezoeken.

30.1.1903 Rhenosterfontein. U vroeg ook naar Hoogeveen en Wierema. De eerste … Gangel en ik waren bij hem in zijn laatste oogenblikken. Wierema, . Hoop dat Wierema een plan kan maken om terug te gaan naar Holland. Visser met 26 groote gevechten en schermutselingen. Gangel nog over de grens.

23.2.1903 Rhenosterfontein. .Klachten over Gouvtsschool te Rhenosterfontein … geen woord Hollandsch wordt gehoord en dat voor kinderen die geen Engelsch geleerd hebben. Twee keer per week een half uur Bijbelsche Geschiedenis in het Hollandsch – de dame die het geeft zegt dat de mensen tevreden zijn dat ze nog Hollands hoorden! Etc. [blz. 6] Wierema heeft eindelijk een betrekking bij de Engelschen – voor 150 Pond ’s jaars. Gangel nog over de grens [Natal].

21.4. 1903 Rhenosterfontein. Commissie in Oberholzerkloof opgericht voor private school, en ik hoofd, en het wonderlijkste: weer in mijn oude schoolgebouw. De eigenaar ervan is J.C. Coetzee (en zijn vrouw voorheen miss Blignaut). Inspecteur White doet moeizaam, maar Coetzee doet wat hij wil. Over uitkomen van Jo van Beynum (Bussum) en mijn broer, over reeks van private scholen in Marico. De 12 erven bij Zeerust en mijn bezigheid zijn niet verkocht, wel is mijn partner naar Europa.

4.5.1903 Rhenosterfontein. Weer terug van zwerftocht door Marico, tbv mijn winkel en vele minerale rechten waarin ik betrokken ben. Gangel ook in Marico. Over broer Albert, ook goede tekenaar en schilder – ambachtsopleiding van Boerenzonen noodzakelijk. Hoogeveen: m.i. weinig nagelaten; Wierema sinds oorlog niet meer drinkt, geloof ik, Slebos liet 270 Pond na, mevr. Otto, bij wie hij in huis was, heeft zijn nalatenschap goed bewaard. Goed belegd in grond – veilig maar moeilijk op te eisen nu. Over mijn bezigheid, en over gronden en bewatering uit Marico’s oog. Plannen over machines. Veilig postadres: A. Stafleu, post Kafferskraal viz. Zeerust, Marico, Transvaal.

24.7.1903 Oberholzerkloof post Kafferskraal via Zeerust, Marico, Transvaal. Zou mooi zijn als jhr. Sch.B. [Schuurbeque Boeye] wil investeren in Marico’oog-plan. Over dorsmachine; investering van 15.000 Pond. Winkel verplaatst naar Grootfontein, een jonge Transvaler in dienst. Weer op school, 15 leerlingen. Gaat goed met Gangel. Wierema naar Pretoria, zal er verzorgd worden door een Hollandsche dame en dr. Lingbeek; hij lijdt lichamelijk en geestelijk.

5.10.1903 Oberholzerkloof. Al 24 leerlingen. Heeft groente uit eigen tuin, zal mijn kaffer leeren hoe alles klaar te maken. Zal Jhr. S.v.B [Schuutbque Boeye] weer schrijven, was hij maar hier, hoeveel te ondernemen. J. Wierema is in Pretoria, operatie aan been en een longontsteking gehad. Dumont op Doornrivier een goede school; hij is Afrikaner of Deen, Timmermans op Rietvlei bij de Naudé’s, Riemens.

30.12.1903 Kaapstad. Uitstapje om ontspanning, mijn zuster en man en zoontje te zien en voor mijn winkel. Zeg Riemens dat ik nog informatie etc. heb en dan hem schrijven.

26.1.1904 Oberholzerkloof. Genoten van Kaapstad, natuur, muziek, eten door andere klaargemaakt, snuffelen in een goed voorziene boekwinkel (H. Afr. Boekwinkel). Terug school klaar en nieuwe banken; een Engelsman als assistent in dienst. Niets gehoord van Schuurbeque Boeye; vrees voor irrigatieplan. Boekje van H. Doeff over *Nederland en Zuid-Afrika* gelezen; svp bezorg bijgaande brief aan Riemens.

28.3.1904 Oberholzerkloof. Vereniging voor CNO in Marico opgericht, 70 leden. Mijn school gaat goed, 58 leerlingen, 3 leerlingen in huis, waaraan Normaallessen zijn verbonden, plannen voor uitbreiding, dan ook Johan van Beynum en Jelze Koeleman en Gangel eraan verbinden. Gegevens voor Riemens. Als Jonkheer Schuurbeqe Boeye komt.

13.6.1904 Kaffirskraal. Briefkaart. Ik kom zelf, z.sp.m. Denk 21.6 uit Kaapstad te vertrekken.

17.8.1904 Leiden. Gesprek met Jhr. Schuurbeque Boeye. Met O. Kamerlingh Onnes, over lening van 350 Pond. Bij dr. Th. Nolen (en Van Everdingen) in Rotterdam over verschaffen van leermiddelen etc. en handelaren voor gronden etc. Kreeg brief van ds P. Postma, om aandacht voor CNO-verspreiden.

27.8.1904 Leiden. Over overleggen met Kamerling Onnes, over borgen voor onderneming op gronden. Schuurbeque Boeye. Bij dr. Leyds, adviseerde naar Van Gorkum te gaan (Den Haag).

17.10.1904 Post Card Greetings from Bloemfontein. Raadzaal. Old Parliamant House. Ben in Bloemfontein, dan Potchefstroom en dan naar Marico.

Ongedat.[nov. 1904] Post Kafferkraal. Ben verloofd en hoopt eind januari 1905 trouwen met Johanna Suzanna van Wijk van Kafferskraal. Kort na terugkeer van bezoek aan Holland, nog geen 19 jaar. Over school; Gangel en Timmermans zijn tevreden op hun scholen, krijgt een assistente, Coba Otto, volgde de Modelschool Pretoria. Zeerust krijgt een treinverbinding. Van Onnes nog niets gehoord.

12.6.1905 Post Kafferskraal.

9.10.1905 Kafferkraal. Gaat slecht met CNO. Volgens ds. P. Postma onderhandelen de voormannen voor CNO met de regering: onzin. J. van Heerden: Gouvt. onderwijs. Etc. Van harte hoop ik, dat ik u nog een aangenamer brieven zal kunnen schrijven.

14.12.1905 Kafferskraal. Over regionale CNO-vereniging: mensen lopen weg. Slechts één vader die hier schoolgeld geeft: Karel Gangel [junior]. Over Timmermans, Gangel. J.C. Coetzee van Doornrivier, een van de meest besliste strijders voor CNO.

14.3.1906 Doornrivier pk Rooisloot via Zeerust, Marico. Over CNO. Hier school met 51 leerlingen, die de meesten 4 sh betalen. Heb jan. en febr, de 7 Pond van de Commissie ontvangen. Veel armoede, sommige ouders moeten een bok en schaap uit hun kleine hoopje moeten verkopen om te betalen. Uitnemende boekje van J. Kamp [ *De Vrije School*]. J.C. Coetzee steunt.

14.6.1906 Doornrivier via Rooisloot. Geschreven aan ? Over betekenis van een Commissie CNO: Omdat Stafleu op Rhenosterfontein zich bezondigd heeft, krijgt school waar hij werkt, geen ondersteuning. Ik ben dus uit de synagoge geworpen. De regulaties van de Commissie te Pretoria van vroeger datum mij onverhoord. ’t Gaat nu weer goed met ons. De kleine is niet geheel wel. [*Getekend:*] Bram Stafleu.

16.6.1906 Doornrivier. Veel mensen hier strijden voor CNO. Hoopt dat parlement de onderwijskwestie snel oplost en de CNO-onderwijzers redelijk betaalt.

6.7.1906 Doornrivier. Ik verzet mij niet tegen de Inquisitie, de geschiedenis verklaart later. Maar of U nu al of niet tot de Inquisitie zelf behoorde of niet (ik weet het niet), ik ga U toch schrijven. Stuur prentje van vrouw en kleintje. Over school, arme mensen en weinig schoolgeld. Contra kantoor CNO Pretoria, Verenigde Kerk over onderwijs. Doen en lijden in Marico: de Hollanders hebben er geen enkel benul van. Over Ds. S.J. van der Spuy, en CNO, Zeerust. P.S. 12.7. Uw brief van 16/6.

[x.1.1907 Kafferskraal ? - blz 1-2 ontbreken] Volharden met CNO. Veel plezier van ANV-boekenzending, kinderen lezen hier. C.B. Otto, hoofd CNO-school Kafferskraal. Dochter 6 mnd oud. Gangel, Timmermans. Van onze predikanten in Marico hebben we niet veel steun te wachten hebben, eerder het tegendeel. Ze zijn erge Christelijke Strevers, maar streven met zoo’n zeemanskaart dat ze niet tegen de wereld instreven.

25.4.1908 Kafferskraal via Zeerust, Marico. Sterven van vriend Gangel. Jelze Koeleman zorgt voor de weesjes; Karel, leert voor onderwijzer, is toegewezen aan C. Botes op Driefontein. Jongste zoontje en oudste dochter zijn bij ons. Over nationaliteit, christelijk etc. CNO op zijn school, onderwijspolitiek.

14.7.1908 Kafferskraal. Over salariéring van onderwijzers [5 blz]. Twee kinderen Gangel bij ons: Hedrik Frederik, geb. 4.10.1903 en Gerardina Maria. Geb. 26.12.1891. Carel bij Otto, zit bij mij op school.

21.10.1909 Potchefstroom. In Port Elizabeth vroeg Wessels uit Bloemfontein me om met ’t vee mee te gaan naar Potchefstroom. Uit Marico schrijf ik weer.

6.12.1918 Kafferskraal. Mijn boomplantage is me een grote afleiding geweest in de laatste jaren en heeft ook voor m’n hele gebuurte z’n nut bewezen, omdat mijn ondervinding met vruchtenteelt nu ook aan veel kwekers en planters de nodige gegevens leveren. Dit jaar gaf mijnheer H.B. Ferry, leeraar voor tuinbouw a/d PCstroomse landbouwschool, een demonstratie les in ’t snoeien van vruchtbomen in mijn aanleg voor een talrijke vergadering van omwonende boeren. 100 lemoenbomen bevroren. De jongste (’n dochter) is 3; Hendrik Gangel (15) terug uit ambachtsschool Pretoria; zijn broer Karel en zijn vrouw zijn 14 dagen geleden overleden.

14.11.1919 Kafferskraal. Jarenlang vreesde ik, dat onwetenden wijn bij het Nachtmaal zouden kunnen gebruiken als een middel om drankgebruik te verdedigen. Gegiste of ongegiste druivensap. Schreef artikelen in kerkbladen, vraagt naar deskundigen - zou advies van geleerde theologen in Holland willen [Met] *De Hervormer* 15 Oktober 1918, p. xi-xiv, 15 December 1918, p.1x-xii; 15 maart 1919, 1x-xiv, artt. van A.S. en anderen.

**Inv. nr 355 B rieven van L.L. Steen (Pretoria, Machadodorp, Roodekopje), 1904-1909**

4.4.1904 Pretoria. Over onvolledige adresering

25.2.1907 Pretoria. Uitslag verkiezingen. Goede aantallen leerlingen.

21.3.1908 Machadodorp. Aanbieding van een artikel.

12.2.1909 Roodekopje, Brits. Over politiek.

**Inv.nr 356 Brieven van C. Steensma (Mooiplaats), 1899**

24.2.1899 Mooiplaats, Pienaarsrivier distr. Pretoria. Over reis, zeeziek, Engelse eten. Leerlingen: 12, tussen 7 en 16,5 jaar, 3 standaarden. Kostbaas is J. Joubert, neef van de generaal. Van Dam, half uur van hier.

3.7.1899 Mooiplaats. Over de boot: in hut 3 Hollanders, 2 Duitsers, van vanaf Madeira ook nog een Portugees. Mansvelt en De Jonge ontmoet. Collegae Van Dam en Tierpoort ontmoet. Vrouw van Meester Minderaa overleden. Bezoekt Bijleveld.

**Inv.nr 357 Brieven van P.J..J. Stephan (Pretoria, Groothoek, Lijdenburg), 1910-1911**

*P.J.J. Stephan was*

24.1.1910 Pretoria. Hier gearriveerd.

2.2.1910 Pretoria. Heb tijdelijke aanstelling op plaats Groothoek, distr. Waterberg, 64 mijlen van Nijlstroom.

18.2.1910 Groothoek pk Zwagershoek district Waterberg.

23.3.1910 Pretoria. Weer op Pretoria – na vier weken uit Groothoek weg, kon er niet slapen; door weegluizen, het klingelen der bellen die de mensen om de nek dragen teneinde het wild gedierte op een afstand te houden, geluid van muizen, ratten, vleermuizen ’s nachts op het ijzeren dak. Ben nu wandelend patiënt van het Holl. hospitaal.

26.3.1910 Pretoria.

11.9.1910 Pretoria. Werk al 6 maanden aan de Oosteindschool, ga nu naar Lijdenburg.

12.1.1911 Lijdenburg.

**Inv.nr 358 Brieven van Mej. W(ietske) Sybrandi (Kampen, Lichtenburg), 1898-1900**

21.11.1898 Kampen. W. Sybrandi, onderwijzeres Chr. School Kampen, solliciteert.

6.3.1899 Kampen. Accepteert Lichtenburg en kan 3 juni per ‘Moor’ vertrekken.

1.4.1899 Kampen. Vetrekt 3 juni per ‘Moor’, Southampton.

10.10.1900 Kampen. Was werkzaam te Lichtenburg, bij begin van de oorlog opgegaan met de Afrikaanse ambulance, naar Kimberley, Christiana, ziek, patiënt verzorgd door de tweede Hollandse ambulance; naar Nederland . Adres; ’s Gravenhage.

29.10.1900 Amsterdam. R.A. Snethlage. Consulaat-Generaal ZAR. Over financiële zaken van mej. Sybrandi. Positie zorg voor burgers.

10.11.1900 Wildervank. Werk en woon hier.

**Inv.nr 359 Brief over Mej. G. Susan (Pretoria), 1898**

22.2.1898 ’s-Gravenhage. Brief van vader C.S. Susan: vraagt financiële verplichtingen van zijn dochter Susan in Pretoria. [*mej. G. Susan, uitgegaan december 1896*]

**Inv. nr 360. Brief van L. Thomassen (Johannesburg), 1899**

16.7.1899 Johannesburg. Over bij vertrek gemaakte schuld. Over loopbaan/omstandigheden en financiële gevolgen.

**Inv. nr 361 Brieven van J.H. Timmerman (Rotterdam, kamp Satara, Rietvallei, Leeuwpoort, Marico), 1898--1914**

24.3.1898 Rotterdam. De Vries en Co: 9 juli.

23.4.1898 Rotterdam. Vraagt nadere gegevens, gaat 9 juli’.

2.5.1898 Rotterdam. Heeft gegevens over zijn school-bestemming – niet gehuwd, dus geen vrij woning nodig.

3.4.1902 Satara. Over dagelijkse kampleven.

8.5.1902. Satara. Post card. Heeft bericht over zijn vrouw, over Visser van Wijum, uw schoolboeken onderweg.

15.9.1904 Rietvallei. Al bijna een jaar nadat ik Kaapstad verliet. Situatie veranderd. Stafleu heeft u steeds geïnformeerd. Had in Kaapstad – toen toegang tot Transvaal geweigerd werd - een tamelijk goede betrekking als rapporteur aan *Ons Land* bij D.F. Malan. Toch naar Transvaal en onderwijs. CNO [uitvoerig, 16 blz.]

15.1.1906 Rietvallei. Over vrouw en kind, gezondheid, collega Gangel en zijn zieke vrouw. Beëindiging van subsidie niet zo erg.

12.7.1906 Rietvallei. Nog wat over subsidie. De situatie.

2.3.1908 Leeuwpoort pk. Kraalkop via Randfontein. Verlies: ziekte en overlijden van Gangel, zijn vrouw en kind; hun verlies en herdenking. Verwacht nu zelf hoofd te worden.

5.6.1909 Leeuwpoort pk. Kraalkop via Randfontein. Zwager Kirchner en mijn zuster, in Kroonstad (smid, na moeilijke maanden in Kaapstad).

23.12.1909:Leeuwpoort. Benoemd tot hoofd op Wilgeboomspruiit, Marico waar Ter Haar en Scholtemeijer een tijdje werkten. Over Scheepers.

18.4.1911 Leeuwpoort pk Kraalkop via Radfontein. Na drie maanden terug, als hoofd omdat Panis ontslag nam. Een vierde kind geboren.

11.7.1911 Leeuwpoort pk. Kraalkop via Strandfontein. Over de kinderen, spreken echt Afrikaans. Mij zuster zegt dat ik teveel toelaat dat ze ‘verafrikaansen’’. maar hoe kan ik tegen de stroom oproeien? De enige ‘Hooghollandse’ invloed gaat van mij uit, hun moeder, buren en makkertjes spreken alleen Afrikaans. Er is dus weinig aan te doen. Panis vertrokken naar Germiston, volgt er Drost op. Over W.S. Scheepers, bijna blind geworden.

26.5.1914 pk. Groot Marico. Grote droogte, armoede, honger, gevolg op schoolgeld. HoogHollands nog nodig in de strijd tegen het Engels.

**Inv. nr 362 Breiven van N. Tromp (Pretoria, Hospital da Estalla, Pretoria, Dannhauser), 1898-1906**

N. Tromp (1866-1933 Rijswijk ZH.), vanaf 1907 (hoofd)onderwijzer Chr. School Assen. Publiceerde *Jaartalleboekje met koncentriese leerlang voor de scholen in Transvaal* (Amsterdam-Pretoria, 4e druk 1918). Zie ook Collectie N. Mansvelt; Fonds voor Hollands Onderwijs in Zuid-Afrika 1905-1906; Collectie W. van Everdingen 1907.

22.4.1898 Pretoria Hoofdbestuur Vereeniging van Onderwijzers en Onderwijzeressen in de ZAR hebben [voorzitter en secretaris] opgedragen privaat schrijven met H.J. Emous. Get. Secr. N. Tromp

13.8.1901 Pretoria. Doodbericht overlijden Richtje Tromp. 3 jaar, dochter van N. Tromp en J. Tromp=Dijkstra.

10.4.1902 Militair Hospital da Estella. N. Tromp aan H.J. Emous. Ontving brief van in februari, dat U overspannen was en werk tijdelijk neerlegde, eergisteren brief dat U hersteld bent. Al zeven maanden op dat hospitaal, eerst voor ooren, dan longen. Verzet zich tegen aanklachten over hem, tijdens Caldas da Rainha.

24.4.1902 Pretoria. Op 10.5.1901 begonnen met school, 30 leerlingen, een week later 60; nu ong. 120, assistente Mej. van Hagen (weer weg). mevr. Polderman (man op Ceylon). J. Smit.

14.11.1903 Dannhauser (Natal). Zal ervaring na vertrek op Pretoria melden – privaat want ‘ ‘k zal personen en zaken moeten aanroeren die ik niet publiek kan behandelen.’. CNO-scholen in Pretoria in de oorlog verminderd; in febr. naar Trichardspoort, niet weinig plezier daar: slechts één kamer [met vrouw en twee kinderen], 8 maanden geen vers vlees en verse groente, alles uit blik. Schoolbestuur kritiek op door mij gebruikte leesboek (*Korenaren*), moet de bijbel zijn, en na zes maanden weten de kinderen wel genoeg. Naar Dannhauser, in Natal. Tevreden, Opperman, voorzitter CNO-school, stevig.

6.1.1904 Dannhauser. Afschrift brief aan ds. P. Postma, Pretoria. Over subsidie, nu CNO dat inkrimpt.

8.1.1904 Dannhauser. Meld Emous over de brief aan Postma [6.1.1904].

15.1.1904 Dannhauser. Dhr Opperman is een broer van de gesneuvelde generaal Opperman.. Van Oostrum was voor mij hoofd te Dannhauser – kerkelijk behoren we hier tot Transvaal. Armoede hier – Opperman is niet rijk, maar betaalt heel veel. Uitvoerige situatie en plannen/mogelijkheden.

26.1.1904 Dannhauser. Gezin Klooster was hier enige dagen. Inzake Bijbels: er is geen boekwinkel, zal de verkoop zelf doen. Contact met Superintendent van Onderwijs. Was bij onthulling monument voor de vermoorden te Holkrans in Vrijheid. ‘Dhr Poen heb ik niet opgezocht, de weinig sympathieke brief, eenige tijd geleden door hem gezonden in verband met de oprichting eener afd. waren mede oorzaken. Besselsen (op Morgenzon); van Haaften; H. Visscher Pretoria. Bijlage Dannhauser 27.1.1905 Inkomsten/Uitgaven 150 Pond.

18.2.1905 Dannhauser. Ontvangen van Visscher, CNO Pretoria, over steun, reactie op mijn brief van 6.1.1904 aan ds. Postma.

26.2.1904 Overleg met kerk/onderwijs.

11.3.1904 Dannhauser. Post Card. Dank voor bemoedigend schrijven. Mede namens Van Oostrum. Druk met Onderwijzersvereniging.

17.3.1904 Dannhauser. Kerkenraad Newcastle en Kerkvergadering (ben bang dat predikanten het Eendrachtschool-voorbeeld volgen|)

29.3.1904 Dannhauer.

23.3.1904 Dannhauser. Post Card. Natal Scenery. Stuurt foto schoolleerlingen te Geduld No. 2

29.3.1904 Dannhauser. Aan Mr. W. Baron Roëll, Amsterdam. Dank voor wissel 100 Pond voor CNO Natal

15.4.1904 Dannhauser.

6.5.1904 Dannhauser.

13.5.1904 Dannhauser. Vereeniging CNO Natal. Lewe Frieslan !

27.5.1904 Dannhauser. Tromp aan G.J. Wissing, Schrard. [Doorslag]

11.7.1904 Pretoria. Wegens Alg. Vergadering VVOOZA in Pretoria

9.7.10-4 Dannhauser. Ontving brief van F. ten Kaate te Oude Wetering. Debat met dr. J.D. du Toit over art. 8. P.S. Over Endendijk en Besselsen in contact met Mansvelt. Vraag info over J.C. van der Leeuw, 1903 aangekomen.

21.7.1904 Dannhauser. Over Wissink (Brakhoek). Over Van der Leeuw, schooltje half uur van hier. Alg. Vergadering was gezellig. Referaat Mej. Adriani keurig in elkaar gezet. Wagner. Hagen. Aan de discussie nam natuurlijk steeds deel onze [H.H.] Van Rooyen, Hij praat graag, soms *teveel*, redeneert heel goed doch is vaak te drijverig. Wrijving van gedachten is goed, maar ’t moet binnen de perken blijven. Dhr van Rijssen Sr wordt ouder. De man praat veel over zijn werk in Holland, doch hier in Afrika?. Mej. Adriani spreekt heel goed, daar zit logica in. Dr K. Bonsma is een nieuwe ster! De man is saai in zijn spreken en verraadt weinig menschenkenns te bezitten. Men staat verbaasd over de aanmatiging waarmee over personen en zaken een oordeel wordt gemeld! Over Klooster, Vaandrager heeft een stands-school en valt dus eigenlijk buiten de ondersteuning. Dr. Postma ‘heeft een paar fraaie preeken geleverd, zooals ik in deze 14 jaar nog nooit in Afrika heb gehoord’. Kritiek op H.J. Poutsma en zijn inrichting en optreden; had ruzie met Van Gent. Over de Haas, Keerom, tijdens oorlog/ambulance. Over Zonneveld, vraag hoe het gaat met Mej. van Breugel, mej. Van Wijk.

4.8.1904 Dannhauser. Vertrouwelijk. Ds. Schoon, Newcastle en scholen in Natal; ds. Murray te Weenen. Besselsen en Endendijk willen onder Natal behoren.

10.8.1904 Dannhauser. Vertrouwelijk. Morgenzon - Besselsen daarheen?

26.8.1904 School te Halberton, Notulen Alg, Kerkvergadering Natal. Kas van de Synodale Schoolcie is leeg, geld uitgeleend (?) voor zending onder de Kaffers.

7.10.1904 Dannhauser. Geen bericht over aankomst Wissing; Brakhoek. Besselsen kan komen. Over grote invloed van de predikanten.

28.10.1904 Dannhauser. Over Brakhoek.

4.11.1904 Dannhauser. Dank voor de steun uit Holland, nu 25 Pond. Nu weer een schip voor ’t overbrengen voor ’t overbrengen van “Oom Paul”. Als huldeblijk is ’t eenig`´, dat het Holl. volk dit doet, maar wat ziet of hoort men, dat de `rijke Eloff`ook eens iets voor zijn arm volk doet. Een paar duizend Pond voor onderwijs zou hem niet arm maken. De rijke Afrikaners moeten beginnen te geven.

24.11.1904 Dannhauzer. Bijlsma, Doorn, Utrecht.

?.12.1904 Dannhauser. Met Wissing en Adendorff een afd. Natal van Ver. CNO opgericht. Wissing is Hervormd en ik Geref. oftewel Dopper.

27.1.1905 Dannhauser. Inkomsten/uitgaven 19004 ad 125 Pond.

1.2.1905 Dannhauser. Overleg met Natalse overheid, zonder gevolg. Met de trein naar Newcastle gesprek met Dukes, Superintendent van Onderwijs, uitleg wat CNO wil. Op de bijeenkomst: geen geld voor CNO, onderwijs schema, geschiedenis, Hollandse taal. Wisssing geeft teveel toe. Geldelijke situatie nu.

25.2.1905 Dannhauser. Over subsidie voor Besselsen/Brakhoek.

28.1.1905 Dannhauser Poststempel Post Card. Onderhandelingen met Inspecteur van ‘t Gouvernement op niets uitgekomen. Vanavond gemeentevergadering.

29.3.1905 Dannhauser. Meningsverschil met Wissing over onderwijsbeleid; Vertrouwlik. Vraag Uw mening over Poutsma.

27.4.1905 Dannhauser. Vergadering hier, over oprichting logieshuis voor scholieren. [plus een stuk] Vertrouwelijk [en] Copie: Notulen bijeenkomst ten huize van dhr. A. v. Niekerk op 21 April 1905.

5.5.1905 Dannhauser. Voorstel van Tromp: twee scholen stichten om samenwerking realiseren.

8.6.1905 Dannhauser. Na wat vergaderingen weinig voortgang.

15.6.1905 Dannhauser. Gelukwens voor Emous met 25 j. jubileum.

20.6.1905 Post Card. Foto The High School, Newcastle.

29.7.1905 Danhauser. Copie [Met vriendl. Verzoek om aanbeveling van U (Emous) en dr. Mansvelt] . Aan Dr. W. van Everdingen, 1e secr. B]oeken] C[ommissie] ANVerb[omd], Rotterdam. In overleg met editeur J.M.S. Rabie, ‘De Afrikaner’’ een rubriek ‘voor kinderen’’, Hollandse taal dienen, vraagt boeken om als prijsjes te kunnen verspreiden.

28.7.1905 Geduld (Dannhauser). Uw brief over Bijbels ontvangen. Stuur Volkstem bericht erover; verslag vergadering te Vrijheid, en mijn verslag van herbegraving Generaal Opperman.

4.8.1905 Dannhauser. Bezending bijbels ontvangen, groot gedeelte al verkocht.

4.8.1905 Geduld (Dannhauser). Ontvangsten/Uitgaven 1905.

31.8.1905 Dannhauser. Privaat. Vraagt namen van uitgevers van boeken voor de jeugd. Verslag vergadering: geen inzicht in financiële steun/subsidie voor school. Verkoop bijbels gaat goed.

12.9.1905 Dannhauser. Privaat. Wegens ziekte in de familie gaat mijn vrouw naar Holland, ze zal U bezoeken. Dank voor 50 Pond – voor algemene kosten of voor het logiesfonds?

4.10.1905 Dannhauser. Ontvangst 50 Pond, samen met eerdere 50 bestemd voor het fondsje. Schoolzaak gaat (te) langzaam. Over de verkoop van de Bijbels.

13.10.1905 Dannhauser. Geef Mansvelt duidelijk, dat de (50) Ponden die ik krijg [het fondsje]., onder behoorlijke verantwoording aan U, niet in de Vereenigingsrekening moeten worden gestort moet worden.

10.11.1905 Dannhauser. Potgieter voorziter, stelde Afrikaans als schrijftaal. Wissink niet naar Lombard. Regen gevallen, men gaat ook hier castoroliebomen planten. Alle kleine beetjes heldpen. Ds. Theron (Natal) moet voorbeeld ORK volgen, anderen spraken dat niet tegen.

16.11.1905 Zeist. Mevr. J. Tromp-Dijkstra aan H.J. Emous: zal 24 t/m 28 Nov. in Amsterdam verblijven – afspraak maken.

30.11.1905 Dannhauser. Gaf 8 Pond aan Brakhoek, ’t tekort dat jaar. Onderhandelingen ook in Natal, mij echter onbekend! ’t Gaat om Utrecht en Vrijheid (niet CNO)

4.1.1906 Dannhauser. Verslag fondsje over 1905. Over Reddersburg.

1.2.1906 Dannhauser. Over overgang Vrijheid, notulen van Poen, Na 16 maart CNo Vrijheid weg, resteert allen Besselsen te Morgenzon. Wij in oud-Natal wensen niet over te gaan. Bijlage: Notes of deputation to the Minister of Education on the question of the New Republic School in Vrijheid, 8.10.1905.

7.2.1906 Dannhauser. Afdelingsvergadering 25.1 te Vrijheid. Verslag van ontwikkelingen door Poen.

29.3.1906 Dannhauser. Vergadering Pretoria. Ds. Bosman gekozen tot voorzitter. Discussie: decentralisatie (tegen Pretoria). Over de generaals en het kerkje spelen van de dominees etc. Vrouw is terug thuis

5.4.1906 Dannhauser. Condolreance overlijden moeder van Emous.

20.4.1906 Vrouw en dochtertje terug. Moeten gaan onderhandelingen om er nog iets goed uit te halen. Verslag Fondsje 1.1.1906.

3.5.1906 Dannhauser. Verslag bijeenkomst van de scholen Brakhoek, Morgenzon, Geduld: wat te doen?

31.5.1906 Dannhauser. Op 20 mei overleg met de minister van onderwijs.

5.7.1906 Antwoord van de minister op ons voorstel, met name over het Engels. Antwoord en reactie.

10.7.1906 Dannhauser. Onze reactie en overwegingen.

13.7.1906 Dannhauser. Afrekening 1 apiril-1 juli 1906.

3.8.1906 Dannhauser. Uitvoerige verklaring optreden tegen standpunt van o.a Wissink.

8.9.1906 Dannhauser. Ja, in overleg met Klooster e.a. heb ik mijn subs. enz. uit ’t fondsje genomen. Hier heb ik niemand om zulke zaken te bespreken; de Afrikaners denken dadelijk, we kunnen wel met wat minder toe, er is wel, u hep maar af. Dat is een heel onpleizirige toestand. Volgens Uw raad heb ik Wissink gevraagd om een eenvoudig overzicht van definantiele toestand zijner school. Besselink naar Klipfontein pk Wolvenhoek, de scholen te Brakhout, Geduld ieder 20 Pond ontvangen van de Synodale Schoolcommissie (Natal). Tot 1 december geld, dan sluit de school ‘en repatrieeren we’. In maart gesolliciteerd in Elsburg, maar Pauw benoemd (en school naar het Gouvernement), ben niet benoemd te Gezina, Volksrust, Pietersburg, Ladybrand etc. We vertrekken 5 december uit Durban.

27.9.1906 Dannhauser. Stuurt brief van Opperman aan U. Kunt U iets in het *Schoolblad* iets publiceren, als tegenhanger van de onheusche uitlatingen des heeren W[issink] van Brakhout.

x/9/1906 Dannhauser. Afrekening van 1 Juli – 1 October 1906. ! juli 1906 in kas 21.19/3 Pond. Uitgave : Bijdrage voor de school te Geduld derde kwartaal: 14 Pond. Inkomsten 3e kwartaal: Schoolgeld 11 pond + Synod.School. 20 Pond + Mijn bijdrage 14 Pond = 45 Pond. Uitgaven: aan salaris 45 Pond.

5.10.1906 Dannhauser. Dank voor brief en ik schrijf aan Wissink en Besselsen, conform Uw advies. Wissink schrijft, niets met Holland te willen hebben, hij raad Opperman aan, met Gouvernement te praten.

11.10.1906 Dannhauser.

19.10.1906 Danhauser. Aan W.W[issink], Doorslag.

24.10.1906 Dannhauser. Aan W. Wissink. Doorslag..

25.10.1906 Dannhauser. Stuur hierbij mijn correspondentie met Wissink. Besselsen heb ik 19.10 Pond gestuurd, hij hoeft niet te lijden onder de obstructie van Wissink [van ontvangen 50 Pond, verdeeld]. Berekening. Bezig met pakken, vertrek per ‘Bürgermeister’, na 17 jaar hier.

?.10.1906 Dannhauser. Rekening oktober 1906.

1.11.1906 Dannhauser. Info over J. Muller – rijke familie Meijer kan betalen. M. Ebersohn doet veel voor arme kinderen, geen aanleiding om die school te steunen. ‘Het leed U dat ik weg ga. Maar ik kan niet langer en ik gevoel geen rust om weer naar “buiten” te gaan. U weet wat een teleurstellingen gepasseerd zijn en of dr. Mansvelt nu al schrijft van “post verlaten”, dat is voor mij persoonlijk van minder belang, zoo lang ik voor mijzelf overtuigd ben steeds ik ’t beste te hebben gezocht. Tot zoover gekomen, toen stond op eens vr. Wissink voor me.. Hij heeft de school te Brakhoek op 30 October gesloten, en zoo is dus daar de CN School ook weg. De gehele toedracht der zaak ben ik nog niet te weten gekomen maar W. zegt “een druppel kan de maat doen overvloeien”, hij gaat nu naar Newcastle te wonen en geeft Holl. aan de Gouv.school. Dat is juist zooals ik het steeds heb gemeend, zegt Ds. Conradie!!! – Dhr. W. heeft zijn opgave ingezonden en zijn aandeel 13 Pond ontvangen; hij was daar geheel mee tevreden.

9.11.1906. Mansvelt vraagt verantwoording; heb hem verwezen naar wat ik U schreef.

**Inv. nr 363 Brieven van M. Vaandrager (Pretoria), 1897-1928**

*Zie ook Inv.nr 136 De ‘Vriendenkring’.*

10.10.1897 Pretoria aan F.K. van Lennep Amsterdam. Na aankomst drie maanden onderwijzer Witfontein, ongezondheid van vrouw, nu naar Modelschool Pretoria.

16.4.1899 Pretoria. Aan Emous,

22.1.1901 Pretoria. Ongeveer drie weken geleden zijn Jansen van Rijssen [Sr] en vrouw in kamp Pretoria. Wie zich kan redden, mag in Pretoria blijven, anders naar kamp. De “Vriendenkring‘ heeft hen daarvoor gered, 19 augustus. Vraag aan U om steun voor een onderwijzer hier die zijn vrouw in Holland niet kan onderhouden, Vallentgoed ingebracht en direct naar Bermuda doorgestuurd.

5.7.1902 Briefkaart. J.W. Gehle terug van kommando, was onderwijzer Bamboesspruit. Algemene toekomstige situatie onbekend.

24.8.1902 Pretoria. Over de ‘Vriendenkring’.

5.1.1903 Ongelukkige positie van Engelsche juffen.

15.1.1903 Nieuw huis, boven woning, beneden twee klaslokalen voor 50 leerlingen. Concurrentie met Gouvernments scholen, die zijn goedkoper; berekeningen van schoolgeld-aantal leerlingen, kosten.

22.2.1903 De nieuwe school geopend 12 januari.

1.3.1903 Getuigschrift (voor permit) over Wilhelm Jansen aan vice-consul [M.E.] De Wildt. Inspecteur [*L.J*.] Moerdijk over naar Gouvernement, heeft zich in de oorlog ontegenzeggelijk kranig gedragen.

14.3.1903 Hotel hier tegenover heeft de verhuur van mijn huis geannuleerd, zoek dus een ander huis-school. Heb 32 leerlingen. Privaat: Vraag Info Studiefonds, voor 12-jarige leerling die naar Gymnasium kan, vader geen middelen. Over Ds. Bosman en het Kaapse stelsel, inclusie bidstonden voor de leerlingen.

24.8.1902 Kritisch over ds. H.S. Bosman. Citeert Van Rijn, Kaapstad: 1 Holl. onderwijzer doet meer voor het Holl. onderwijs dan 6 Afrikaners.

5.9.1903 Weyers, gewond, komt naar Holland, heeft dan steun nodig.

Ongedat. [mei 1907] Bijbels aangekomen; mijn school na de vakantie in gebouw van de Herv. Kerk; groei leerlingental, wil assistent, moet voor 1 augustus ander huis.

1.9.1907 Over brief van ds. P. Postma, Heidelberg.

20.10.1907 Wil onderwijzer J. van Twisk naar A.D.W. Wolmarans? Over mogelijke Holl. inspecteurs. Moerdijk en Visscher geen vrienden. J. Vegter.

10.11.1907 [*P.H*.}Van de Velde terug van Maandar tijdelijk naar Waterval-Onder. Konsul heeft Van Twisk aan gestreept voor A.D.W. Wolmarans. Van Le Mat een uitgebreid schrijven, wel een beetje eksentriek. Klooster zal hebben geschreven ons gesprek met Smuts op 2 Nov – kende circulaire van Dept. Ond: Engels medium pas 4e leerjaar met Hollands mag beginnen. Van Rooyen naar Grey College?

24.11.1907 Van Twist aangekomen, naar Losberg? Gedoe. Dr. S.O. Los, Hilversum, heeft beroep Pretoria aanvaard; hoopt dat hij zich aan het volk geeft, ‘zooals Ds. Brandt in Pietersburg’.

13.1.1908 Van Twisk benoemd te Kalbasfontein, bij Losberg. Bosua nog geen aanstelling. Jurgens en Visser aangekomen. Schoonzoon van Ds. Gispen moet alleen komen wanneer hij een baan heeft. Dr. N.M. Hoogenhout gaat naar Normaalschool; Reinink prof. moderne talen op University College hier. Over samenstellen nieuwe Schoolboard, secr, waarsch. Joubert, niet Vegter.

Ongedat. [1908] De Visser, Jurgens en Alblas kunnen solliciteren, plaats gemaakt door inspectiereis H. Visscher [*medio 1907 aangesteld bij Dept. Onderwijs tot inspecteur*]. Over kansen uit Holland komende onderwijzers. Sprak gister [*B.*] Spoelstra, recent aangekomen, heeft aanstelling. Over Onderwijswet Vrijstaat. [*L.J*.] Moerdijk onderwijzer Hollandse taal. Heidelbergse schoolcommissie besloot Hollands als voertuig voor discussie en correspondentie. Flink zo! Over A.D.W. Wolmarans – school en politiek. Dr. Los maakt op Hollanders en Afrikaners zeer gunstige indruk.

23.2.1908 Over leren Engels en Hollands. Rooster voor Oosteindschool. Vegter aanvaard. Jurgens en Visser kunnen beginnen 1 maart in Rustenburg. Alblas lijkt uitstekend. Ds. S.O. Los in alle opzichten een succes. Stampvolle kerken. Ruysch v Dugteren ook goed. Artikel in ‘Voor de Boeren’ uitstekend, Scholtemeyer de schrijverr? Met zulke mannen zullen we de Taalstrijd winnen.

1.3.1908 Dank voor *Pedagogiek* en *Liederbundel*. Laten wie uitkomen getuigschriften meenemen, beter niet van Mansvelt, bij de Engelsen is de naam van Mansvelt een herinnering aan toestanden voor de oorlog, waardoor ze worden geprikkeld. Over Jurgens en Visser.

8.3.1908 Jurgens aanbevolen voor Buffelskloof. Dellen aangekomen, Romeyn wacht even met uitzenden.

16.3.1908. Alblas gaat naar Heidelberg, bij ds. Van Belkum. Jurgens gaat morgen naar Buffelspoort, Pilaansberg, distr. Rustenburg. [rest ontbreekt]

6.4.1908 Jurgens op Buffelkloof, Pilaansberg, distr.Rustenburg; Alblas aanbevolen voor Vrischgewaagd, Visser in Lichtenburg. Van Deth naar Rooijantjesfontein. Romeyn.

20.4.1908 Over komst Hollandse onderwijzers. [*P.H*.] Van de Velde benoemd te Derdepoort. Visser te Leeuwpan (Lichtenburg), Principle C. [*functie hoofd, salarisschaal*] (plusminus 220 Pond). Van Dellen te Rooijantjesfontein, Lichtenburg. Over Romeyn geschreven aan ds. Vorster en zijn gemeente. Op Roodekopjes, tussen Pretoria en Rustenburg. was vroeger een grote school – mijn schoonzuster juff. Turkstra werkte er, hoofd is Obermeyer. Visser en Alblas zijn ontevreden, denken dat andere voorgetrokken worden en hebben er een kerkelijke kwestie van gemaakt. Bosua op Waterkloof

3.5.1906 Lange gedetailleerde brief over de behandeling door (Engelse ambtenaren) Dept. v. Ond. van Romeijn (en Alblas), via Vaandrager in Transvaal gekomen; pas door Schoolraad-leden dr. Engelenburg en Hoogenhout via Smuts gecorrigeerd, terwijl er en groot tekort aan onderwijzers is.

25.5.1908 Over welkom van Hollandse onderwijzers in Transvaal, met medewerking van dr. Adamson.

1.7.1908 Bethulie. Vereenigde Kerk tegen onderwijzers uit Holland. J. Vegter wil vergadering met Nederlanders en oud-Nederlanders. Ga woensdag naar Bloemfontein.

20.7.1908 Luteyn gearriveerd. Uitschot (Lichtenburg) wil hem -het Department ook? Ik was in Bloemfontein, bij Van Rooyen; Hoogenhout en Klooster naar de buitendistricten – grote invloed van K. op H. – ik ben op Dept ‘non persona nob grata, maar via Klooster-Smuts op de hoogte van Dept; Mej. Adriani blijft voorlopig wat ze is.

2.11.1908 Ben in correspondentie met Dept. Ond. over de wijze waarop leerlingen Oosteindschool bij examen zijn behandeld. Dr. Engelenburg met Adamson. Geen candidaten voor Normaalschool Johannesburg. Normaalschool in Heidelberg.

9.11.1908 Privaat. Dept Onderwijs meldde dat het 4 candidaten van de Oosteindschool Hollandse examenpapieren had moeten geven, moeten daarom opnieuw examen doen. Boos opzet, ik raad de ouders herexamen te laten doen. Lastig voor leerlingen, maar Dept. moet het lastig gemaakt worden.

30.12.1908 Stuurt rede Dr. Cillié voor IIIe Kongres ZAOU; nieuwsgierig naar ervaringen van Klooster aan de Kaap. Reinink hoogleraar moderne talen aan University College, Paterson van Dept. v. Ond. voor Oude talen, Purvis in Engels. Bijleveld solliciteerde naar Kaapstad, heeft zijn geluk met voeten getreden! [*P.H*.] Van de Velde naar Waterval-Onder.

1,2,1909 Briefkaart. Juiste getal is 180.

1.3.1909 Inspectie-rapport van de Engelse inspecteurs positief. Dr. Kiewiet de Jonge zuidwaarts. U zult Klooster al hebben ontmoet? Reactie op sollicitatie tot inspecteur voor Hollandse taal van Vegter: geen benoemingen voor die inspectie. Dönges zal Algemeen Inspecteur worden.

9.5.1909. Kongres VVOOZA voor het eerst ipv. Pretoria in Jo’burg. Minder gezellig. Hoogenhout voor het eerst voorzitter, zeer eenvoudig, wat te sober. Bezielende kracht gaat niet van hem van hem uit. ‘n 50 nieuwe leden. Wie wordt hoofd Pretoria College? Hoogenhout vreest voor Normaalschool Johannesburg ’n rauwe Engelsman, door Adamson meegebracht. Werk van Klooster en Dönges stilgelegd Het gerucht gaat dat na de amalgatie van Eendrachtsschool en Jongens Hogereschool, inspecteur Hoogenhout, brief van dr H. Reinink.

Vele Afrikaners, ook tal van Engelsen, hebben deelgenomen aan het feest ter ere van de Hollandse Prinses. Westeindschool, Wagner, nu Boneschans op een hogere graad gekomen. Olland zei dat hij u een Onderwijs Verslag stuurde, de Consul aan Mansvelt.

12.7.1909. Nass en gezin naar Boekenhoutkloof. Jurgens, Joosten. Was op Taalkongres Bloemfontein, leiding mensen van de Taalbond, blijven dicht bij Hoog-Hollands, spreken dat goed, zoals Prof. Moorrees, Ds. Botha Stellenbosch, ds. Kestell. Teveel voorstanders van Afrikaans al schrijftaal. Verschil ouderen en jongeren, ouden van uit chr, beginsel, jongeren merendeels de moderne levensbeschouwing. Preller in de *Volkstem*: zal de oude strijd tussen Hollands en Afrikaans dreigen; hij wil toneelstukken opvoeren - hiertegen het streng godsdienstig element der vergadering. Preller heeft ook een gedeelte van de brief van dr. Kiewiet de Jonge (tegen pro-Engelsen als scouts etc.) niet begrepen. Paterson heeft benoeming afgewezen. Bonsma benoemd in Heidelberg.

5.9.1909 Zoon Nass - een 15-jarige ‘parmantzak’. Conflict vader Nass en Otto. Zaak Bijleveld-v.d. Velde is treurig. Klooster dagen in Zoutpansberg, kijken naar vooruitgang van ’t Hollands. Adamson komt weer, honderdmaal beter dan Clarke. Koninginnefeest. Nog geen hoofd Pretoria College. Kloppers Jr op WestEindschool.

3.10.1909 Stuur knipsels uit *Volkstem*, bruikbaar voor *Schoolblad* en *Voor de boeren!* Beoordeling Westeindschool geen prettig begin voor [*P.J*.] Kloppers [*hoofd geworden*]

17.10.1909 Dank voor steun voor Oosteindschool.

21.11.1909 Kongres v. Schoolraden 24-26 November in de nieuwe gebouwen van de Normaalschool Pretoria, aanwezig leden van onderwijsraad, inspecteurs, twee vertegenwoordigers van beide Onderwijzersverenigingen – voor onze vereniging: P.M. v.d.Lingen en ik. Ds. L.R. Vorster voorgesteld voor hoofdvoorzitter – tegenkandidaat [E.G.] Malherbe (Schoolraad Pretoria), 29 van de 42 stemmen – uitvoerig verslag (*5 blz*.). p.7 Nass is ’n gehele mislukking.

9.1.1910 Mej A.E. Adriani benoemd hoofd Girls High School, Potchefstroom. Heerlik hé! Havik kreeg in distrikt Rustenburg een D-post gekregen, die in Witwatersberg voor C. van der Mark. Heb plaats besproken op ’Galeka’, 28 maart uit Kaapstad naar Holland – na 13 jaren! Knipsel uit *Volkstem* van C. van Rijn – ook onder de zuiderzon jalousie de métier – niet goed voor de verhouding Hollanders en Afrikaners.

27.2.1910 Vanaf 1911 Matrikulatie-examen in Hollands. Kinderen van Jan Celliers en ds. Los hadden eerder problemen!

2e Paasdag [28.3.] 1910 Straks gaan we op de boot, hopen 20 april in Rotterdam aankomen.

29.3.1910 Kaapstad. Briefkaart. Op boot kon door storm gister niet vertrekken.

12.3.1911 Pretoria. Stuur knipsel uit de *Volkstem* en de *Spectator,* redacteur van de laaatste is W. Tresling, voor en na de oorlog verbonden aan *Land en Volk.* Zal mislukken, een Hollands blad kan nuttig zijn maar redacteur moet taktvol zijn, de heterogene bestanddelen van de Hollanders samenbinden. Tresling heeft die eigenschappen niet. School heeft 220 leerlingen. Nieuwbouw nodig, Delfos zal het voorstellen. Vergoeding voor Mevr. van Meert ivm. dochter van wed. C.G. de Jonge.

9.4.1911 Toespraak Adamson voor Engelse onderwijzers, anderen ook uitgenodigd, over pedagogiek. Over examineren. Mej. Aitken (Meisjessschool) bedankt voor vergadering door Moerdijk en U.de Boer …in het Engels.

17.3.1913 Van Malsen, secr. Oosteind Maatschappij, zal mijn verslag 1912 aan Mansvelt sturen. P. Kat – geen familie van de Heer K,, die zijn vrouw zo schandelik in de steek heeft gelaten – maar zoon van de taalman Kat, tot onlangs directeur HBS Zutfen, heeft kandidaatsexamen theologie gehaald. Als student heeft hij niet geleefd zoals ’t behoorde, zodat hij voor de oorlog naar ZA is gekomen, na de oorlog bij CNO en later Gouvernementsschool in Zoutpansberg niet ver van Pieterburg, soms ook teveel in ‘t glaasje gekeken. Slechte financier, Afrikaanse vrouw, in Pretoria gekomen, op mijn school na een fors gesprek, op voorwaarde drinken, onder toezicht, voor nog twee jaren. Mej. C. Bosch benoemd, Kloppers opvolger van Moerdijk. P.M. v/d.Lingen inspecteur. Over regering Botha.

26.4.1922 Stuur u *Gedenkalbum 25 jaar Oosteindschool*.. Zaterdag vertrekt Klooster en vrouw per ‘Rietfontein’. Ook [*Roosegaarde*] Bisschop en Mej. Hartog, matrone van het Hospitaal / Steen en ik vervangen [*Roosegaarde*] Bisschop inzake Hospitaal. 25se Jaarvergadering VVOOZA, ben voorzitter ipv. Hoogenhout. Ds. Rumpff beroepen, stond op tweetal met Ingwersen te Nijkerk. Op die Jaarvergadering ontmoette ik mej. Van Oversteeg, Broos gaat ‘naar buiten’. Van der Woude.

13.6.1928 Gelukwens met Uw 80 jaar. Eind vorig jaar moest ik aftreden als hoofd van H.O.E.S, wegens 60ste leeftijd. Ben nog Vader van het Logieshuis en geef 4 uur les Frans. Oudste dochter is in Europa en vandaar naar de familie in Amerika. Zoon heeft vorige jaar B. Sc. ( Landbouw) gehaald en werkt op boterfabriek.

**Inv. nr 364 Brief van J. van der Valk (Ouderkerk aan de Amstel), 1902**

12.3.1902 J. v.d.Valk**,** Pr[aeses]Jongelingsvereniging vraagt spreker over Transvaalse situatie. Kloppers liever niet.

**Inv. nr 365 Brieven van N. Vallentgoed (kamp Umalla, Pretoria). 1902-1910.**

17.3.1902 Camp Umballa. N. Vallentgoed, Prisoner of War, Camp Umballa, British India. Dank voor brief van 21.2, nieuws en verleende steun aan mijn vrouw, gezonden boeken net ontvangen. Hier ook Lampen en W. van der Neut. H. Brummelkmap volgens laatste berichten nog in het Commando District Lijdenburg en de heer J. van Brugge bij commando van Gen.Beyers. Heel warm hier. Svp brief doorsturen aan Mansvelt.

Ongedat. Knipsel uit *Het Westen*. Vrijdag 21 Februari 1908 Wachters waakt! Over circulaire van Dept. van Onderwijs – alleen in het Engels beschikbaar.

4.4.1909 Pretoria. Zo-even was Mej. Postema bij me. Een fraai exemplaar! Aan de Boeren deugt er nu letterlik niets; aan de Engelsen evenmin. Ze was gisteren bij Prof. Muller, die haar zeker wel in haar opinie zal hebben versterkt. Over Hoogenhout, het Dept. v. Onderwijs, genl. Smuts. Van der Mark, Jooste, Verhoef, zoeken benoeming [rest ontbreekt]

Enveloppe De Pretoria Oost-Eind School V (leeg), poststempel Amsterdam 4.13.10

**Inv. nr 366 Brieven van J. Varekamp Gz (’s Gravenzande, Piet Retief, Excelsior, Butts Isle Bermuda, ‘s Gravenhage), 1898-1902**

29.9.1898 ’s Gravenzande. Solliciteert, hoewel bij voorjaarsexamen voor onderwijzer akte niet behaald (totaal 61 punten).

27.1.1899 ’s Gravenzande. Krijg passagebiljet als mijn attestatie inlever – maar heb gisteravond voor de kerkenraad belijdenis gedaan, en op zondag 12 februari voor de gemeente.

30.1.1899 ’s Gravenzande. Wil samen reizen met vriend A. van Zyl, op 5 februari,per Castle lijn.

11.2.1899 ’s Gravenzande. Briefkaart. Passagebiljet ontvangen; aan contanten bezit ik nog f67,24.

21.3.1899 Piet Retief, pk Excelsior. Op 18/3 arriveerd. Tevreden met Castle Lijn, eten en behandeling zeer goed. Tevreden met deze plaats, school opent 4 april met 9 leerlingen.

10.11.1899 Excelsior. Duistere wolken boven onze hoofden. Als we Excelsior moeten verlaten, dan met college Zerbst binnen enkele dagen in Natal. Wij Hollanders kwamen hier, anders dan de fortuinzoekende Engelsen, om een vaderland te vinden – zoals [C.G.] De Jonge. Waarom besloot de Volksraad hem te ontslaan? Deel het ingezonden van Van de Walt. Contra *Land en Volk va*n Marais, dat vuige schendblad, dat scheldt tegen Dept.v .Ond., Tromp en Boersma, etc.

x.3.1902 Butts, Bermuida. Kist met 500 boeken uit Middelburg in Tuckers aangekomen, daar heeft men nog niets. J. H. [?] is een egoist. Hooreman zond enkele kisten met voorwerpen door de krijgsgevangenen vervaardigd naar Holland. Vermoedelijk te koop in magazijn in de Molenstraat, den Haag, door mevrouw Hooreman. Onaangename regenachtige en winderige winter loopt wn einde, dan tropische warmte. Gezondheid van de gevanenen over het algemeen goed. Wegerif legde functie als commandant neer, bemoeide zich teveel met alles. Men weet hem de verplaatsing van de Duitser Essenbach – maar is dat aan W. te wijten? Commandantschap is moeilijk, mensen hebben niets te doen. Studeer Engels, heb Valkhoff I doorgewerkt, delen 2 en 3 heb ik niet, Kunt u die sturen?

17.3.1902 Butts Isle. Post Card. Kritiek over H. Van Rijsssen; Gaarkeukeen en Wust zijn ook hier. Wegerif en zijn aftreden.

2.51902 Butts Isle, Bermuda. Hierbij drie foto’s. Wust en Wegerif ontvingen ieder een kist tabak -komt goed te pas, de sterke, geperste Amerikaanse tabak die hier te koop is, is niet te roken. Onze school bestaat nog altijd. Onderwijsmiddelen zijn niet zeer overvloedig. Elke zaterdag onderwijzersvergadering, Wegerif voorzitter, S. Gaarkeuken secretaris, Hollebrands zal vanavond spreken over Zangonderwijs. We missen de prikkels die in het vrije maatschappelijke leven tot werken en denken nopen mist men hier. Het is alsof er een band is die ook het denkvermogen en den wil omsloten houdt. Men staat stil en dat beteekent feitelijk achteruitgang.

19.5.1902 Butts Isle. De kans is, dat we ons na de beëindiging van den oorlog geheel berooid in Holland zullen aankomen. Er is al veel gedaan voor uitgewekenen. Zou het mogelijk zijn, iets te doen voor de Hollanders die na zoo’n lange ballingschap, terug komen? Dat is de vraag van een gesprek van ons allen hier.

26.7.1902 s.s. ‘Rotterdam’, N. Atl. Oceaan [Briefpapier Holland-America Line] sinds de 19e aan boord, met een 20 Afrikaners en Nederlanders. Moest wel snel; Bermuda’s verlaten, ben ziek, geef longen en bloed op. Een mede-krijgsgevangene leende het geld. Moet verblijf te Hamilton, New York voor 5 augustus betalen (22 Pond). Waarschuwt voor C. Fleumer.

18.9.1902 ’s-Gravenhage. Heb na veel correspondentie van consul Snethlage f 60 ontvangen oorlogssalaris. Vraag nog enkele honderden gulden om schulden (om hier te komen, gezondheid). Wil wel weer naar Afrika, maar zie de mogelijkheid nog niet.

**Inv. nr 367 Brieven van P.H. van der Velden (Waterval-Onder, Pretoria, Johannesburg), 1907-1911**

8.12.1907 Waterval-Onder. Kan niet hier blijven, te weinig leerlingen (8). Contact met Vaandrager. Financiële zorgen.

23.12.1907 Pretoria.

27.12.1907 Pretoria. Na de vakantie weer drie maanden naar Waterval Onder. Vaandrager, Visscher.

6.1.1908 Pretoria.

8.1.1908 Waterval-Onder.

20.1.1908 Pretoria.

17.2.1908 Waterval-Onder.

22.2.1908 Waterval-Onder.

29.2.1908 Waterval-Onder.

10.3.1908 Waterval-Onder.

28.3.1908 Waterval-Onder.

5.4.1908 Waterval-Onder

12.4.1908 Waterval-Onder

18.4.1908 Waterval-Onder

26.4.1908 Pretoria.

2.5.1908 Johannesburg Poststempel. Post Card Park Station Johannesburg. Waarnemend hoofd school.

18.5.1908 Troyeville, Jacoba street 24.

24.5.1908 Fairview, Jacoba street 24.

31.5.1908 Troyeville.

3.6.1908 Troyeville, Jacoba street 24. Post Card. Salaris valt tegen.

8.6.1908 Troyeville, Jacoba street 24.

15.6.1908 Troyeville. Over financiën. Boekje schrijven met H. De heer G. is verstoord omdat mijn vrouw zijn voorstel niet aanvaard.

20..6.1908 Troyeville, Jacoba street 24. Visser en Jurgens in Pretoria ontmoet; Romeijn gewezen op dit geschreeuw van die lui. Over Kaalbooi. Het Hogeveld heeft werkelik z’n verschrikking, ’n onafgebroken stilte, ’n eindeloze oceaan van golvende grasvlakten met geen andere wisseling dan naakte klippen en meer of minder bedekte spruiten. Etc. In margine een korte boodschap aan ‘Beste Vrouw, blijf moed houden …Piet. [hij schreefzijn vrouw niet, maar correspondeerde met Emous en Mansvelt, en die moesten haar informeren]

29.6.1908 Pretoria. Ben hier voor cursus.

13.7.1908 Pretoria. Stuurt de brieven van voorzitter Ds. Botha en secr. C.F. Obermeyer. Over Akkerhuys.

19.7.1908. Troyeville, Jacoba street 24. [2e blad??]

Ongedat. Troyeville, Wilhelmina straat 47. Gelukkig, dat gezin hier is. Had van mijn gezin sinds januari niets toegezonden, remises via Mansvelt.

3.8.1908 Troyeville, Jacobastret 24. Ben vast benoemd op B-post. Na 10 maanden strijd is de overwinning mij.

17.8.1908. Troyeville, Gereed op B-post door het Dept., begonnen met examen Engels. Doe iets met de situatie van mijn gezin, mijn vrouw voelt zich niet gelukkig in het pension.

23.8.1908 Troyeville. Vast aangesteld. Geschikt huis op het oog.

30.8.1908 Jeppestown, Mainstreet 135. Vaste benoeming onderweg (Jeppestown Educational Institute, Princessestreet). Vrouw en kinderen diep moedeloos. Morgen naar feestrede koninginnedag van ds. L.E. Brandt.

6.9.1908 Troyeville, Mainstreet 315. Over reis van het gezin.

12.10.1908 Jeppestown, Mainstreet 315. Verwacht elk ogenblik bericht van aankomst van mijn vrouw en kinderen.

18.10.1908 Troyeville, Wilhelminastraat 47. Arriveerde met vrouw woensdag in Jo’burg. Huisvesting en geld.

15.11.1908 Troyeville, Wilhelminastraat 47. De mijnen zijn goed overgekomen en in onze nieuwe woning zijn we bescheidenlik gehuisvest, zoek werk voor de jongens. De boys leren druk Engels, de jongste op school om snel Engels en Afrikaans te lezen.

30.11.1908 Troyeville, Wilhelminastraat 47. Deed examen Engels. Deed in 1882 examen Hoofdakte. Over geld uit Amsterdam naar hier ivm. oorlogsdreiging in Europa.

20.12.1908 Trooyeville, Wilhelminastraat 47. Geen werk gevonden voor de jongens – hun Engels moet beter. Ik studeer voor examen suppl. 3de Class. Heb vertaling van Hope [*Our place in History*] klaar, ook mijn naam op de titelpagina. Verhouding Afrikaners en Hollanders. Afbetaling meubels, aan Roosegaarde Bisschop.

5.5.1909 Johannesburg, Cuthberi’s Buildings, Room 51/52. Mijn dochter is 1 juli getrouwd. Ik en mijn jongens waren niet bij het huwelik tegenwoordig. Van haar ben ik dus ontslagen. M’n vrouw woont bij het jonge paar in. [H.J.] Bijleveld zond z’n vrouw naar Durban en stelde eis tot scheiding in, wat wel eigenaardig samenvalt met de mijne. Bijleveld verblijft bij het jonge paar. … M’n hele leven door heb ik ervaren, dat we niet bij elkander hoorden, met onze ver uiteenlopende inzichten. M’n geestelik en materieel bestaan heb ik voor een groot deel ingeboet. Beide zal ik herwinnen. Ds. Brandt, predikant bij de Herv. Gem. hier, stak mij een hart onder de riem. Jongens bij mij… Ik leed en lijd veel, want ik had haar lief. B[ijleveld] heeft zich èn door z’n schulden en door deze daad onmogelijk gemaakt. .

10.6.1909 Troyeville. Verontschuldiging voor ontbreken correspondentie. Moeilijk jaar, financieel vooral – salaris van 23 Pond per maand is geen weelde; meubels kopen. Situatie gezin. .Vertaling van C.D. Hope, *Our place in History* met Hoogenhout. Over mijn lessen. Dr. M[ansvelt] klaagt dat ik nalatig ben\* – het spijt me, maar kan niet anders, .huwelijk van dochter, die trouwt met Mr. Maas, Hollander die in de zaak komt van zijn broer Jacques Maas, die dinsdag overleed, weduwe met drie kinderen en zwanger.

\* [*Mansvelt administreerde de lening verstrekt door de Z.A. Voorschotkas in Amsterdam (voor uitzending Van der Velde en onderhoud* *van zijn gezin in Nederland), en Van der Velde was nalatig in de afbetaling*.]

26.6.1909 Johannesburg, Culbert’s Building. Room 51. Inliggende brief naar notaris Jongejan, Amsterdam [in verband met zijn scheiding]. Schrijf met Hoogenhout een leerboek geschiedenis.

26..7.1909 Cuthbert’s Buildings 51/52. Gezinsprobleem; . B[ijleveld]. Hope’s *Onze Plaats in de geschiedenis* verschijnt vandaag, we zijn begonnen met ons geschiedenisboek (Afrikaaanse en Alg. geschiedenis). Vraag om Van Duyl, *Geschiedenis zonder geschiedenis.*

16.8.1909 Johannesburg. Boekje met Hoogenhout, Engelse vertaling komt nog. Over kansen voor benoeming in Johannesburg College, aanbevolen door Hoogenhout en Stegman.

25.10.1909 Johannesburg. Scheiding etc. Ons boek bij Maskew Miller.

22.11.1909 Jeppestown Educational Institute. Scheiding 11 november. . Solliciteert Johannesburg Collegge. Bijleveld gaat studeren in Berlijn. Zoons Hendrik en Herman.

31.1.1910 Bertrams, Queenstreet 3. Bijleveld..

14.2.1910 Jepp’s Educ. Institute Jeppestown. Voor de court gedaagd door B.

Ongedat. [reactie op brief van 25 febr.]. Tweede deel Historical Reader is bijna klaar.

26.2.1910 Johannesburg, Northampton Buildings, Breestreet. Gister op het Hof. Rechter kent geen Hollands, stelt de zaak uit. B. vertelt mijn zoons dat hij in oktober naar Berlijn gaat om tot Doctor Ned. Taal te studeren.

5.3.1910 Northampton Buildings Breestreet Johburg. Over toestand.

14.3.1910 Johannesburg. Northampton Buiding, Breestreet. De zaak, die B tegen mij aanhangig deed.

27.3.1910 Northampton Buildings Breesteet (Johannesburg). Wordt Schuurman(s) arbiter?

16.4.1910 Nothampton Buidings (Breestreet Joh’burg). Over juridische procedure. 2e deel geschiedenis, 250 blz., is gereed. Het eerste is nog in Holland. Geef 3 uur les per week aan de Universiteit voor 7/6 personen. Slecht betaald.

9…5.1910. Johannesburg, Nothampton Buildings, Breestreet. Als zaak over 4 of 5 jaar klaar is, ga ik naar Holland, ben dan 57 of 58, bij schooltoezicht zou ik met mijn kennis en ervaring goed passen. In Hoogenhout verloor ik een goede patroon, nu Lombard.

16.5.1910 Johannesburg. Northampton Buildings, Breestreet. Dochter kreeg 4 weken geleden een baby.

27.6.1910. Northampton Buldings, Breestreet. Vakantie in Durban gehad. Bijleveld ontslagen. M’n dochter nog in Pretoria.

4.7.1910 Johannesburg. Northanpton Building, Breestreet. Koud hier, Wil naar Durban, maar Dept. betaald niet uit, dus geen Durban. Het familieprobleem.

12.12.1910 Northampton Building joh’burg Room 4. Stuur heden een brief aan de heer Bijleveld [Senior, Amsterdam] waarin ik tusschenkomst vraag om z’n vroegere schoondochter Ida [vrouw van Bijleveld junior hier], die hulpeloos hier in Joh’burg (op terugzenden naar Duitsland wachtend) vertoeft. De jongens hier, verdienen samen 20 Pond, Oudste gaat de hoenderteelt in.

23.1.1911. PO Box 4425. Over Bijleveld etc. Afbetalen ZAV[oorschotkas], hoop die gereed als in nov. 1912 half jaar verlof neem, ben dan 55 jaar. Als Dr. M[ansvelt} deze brief heeft gezien, svp naar mijn broer H.C. van der Velde, Gymnastiek onderwijzer Jolstraat 73, Amsterdam – [in margine een briefje aan Broer en zuster, van Piet].

6.2.1911 Johannesburg. POBox 4425. Dank voor de toezending Haarlem-olie. Over onderwijs. Na 3, 5 maBrieven va and wonen op Lyndhurst. Ga nu vrijdag uit en maandag terug. Met nov. 1912 verlof, half jaar, naar Holland, voor bereiden teruggaan naar Holland. Of plan kleine farm kopen, buiten wonen, kippen houden met zoon Hendrik.

**Inv. nr 368 Brieven van J. Vegter (Pretoria), 1902-1908**

10.1.1902 Pretoria. Schrijf op verzoek van W. Klooster, die dysenterie en daarna typhus had, ernstig, nu wat beter; hij groet u. Vaandrager vertelde dat hij u op de hoogte stelt. Huidig werk geen toekomst, alleen kroegbazen hebben die.

22.11.1902 Pretoria. Begin denken over en plannen maken over de toekomst. Onderwijs met buitenlandse ondersteunning. Overzicht van acties en plannen en mogelijkheden.

12.6.1903 Pretoria. Gelukwens met Uw 25-jarig jubileum.

5.1.1904 Pretoria. Op Uw verzoek schrijf ik over het onderwijs. [*zeer uitvoerig, 11 blz*.]

20.3.1904 Pretoria. Verwijs naar brief van 22.11.1902. Toen was ik werkzaam in Cafe Riche. Later in Ned. Bank, geen toekomst, dan okt.1903 algemeen boekhouder in firma Gebrs. Delfos. Werd jan. 1903 secretaris van het bestuur van de Oosteindschool; tot april a.s. Als ik het doel van de onderwijsbeweging goed vat, dan is het de taal van dit land voor ondergang te bewaren en daardoor een machtige factor te behouden, tot een nationale ontwikkeling van het volk, dat in het huidige tijdperk van overheersing geheel uit zijn koers kan worden gedrongen. Analyse.

28.4.1906. Bestuursvergadering Oosteind school: financiële situatie bedenkelijk. OostEindschool de enige echte Hollandse school, Westeind school en Burgerrecht niet, hoewel er ook veel Holl. onderwijzers en leerlingen zijn.

18.6.1906 [op briefpapier Delfos Bros Co. Electrical and General Engineers] Pretoria. Ben tijdelijk secretaris, Barendsen is te druk. Dank voor 100 Pond.

4.8.1906 Pretoria. Privaat. Originele CNO is klaar. Men kan misschien en paar scholen redden, maar hoever? Delfos is ernstig ziek, daarom naar Nederland. Snap de functies van Mansvelt en hoe die raken met de Uwe. Alles gaat verkeerd. Ons volk heeft geen principe. Werken voor eigen kring alleen, zij ’t met moeite.

29.9.1906 Privaat. Ik schrijf op verzoek van consul Knobel aan Alg Ned. Verbond, opdat die onze scholen leert kennen. Knobel is sterk voorstander der vrije school. Hij moet evenwel geheel achter de schermen blijven. Barendsen neemt 1 oktober secretariaat weer op. Ik ben ook erg veel werk om zoveel te verdienen dat ik ervan kan leven.

3.12.1906 Pretoria. Privaat en confidentieel. Minister wil niet dan de subsidie bekend mag zijn. Dus ook niet aan ANV, dat ook wil subsidiëren. Als de regeringssubsidie bekend wordt, is zij in gevaard, dat kan best gebeuren.

11.2.1907 Pretoria. Subsidie gaat niet door. Als uit Nederland niets kon, dan dubbel ernstig, bovendien dalen de bijdragen. Kunnen we niet een maand of zes geholpen worden?

1.4.1907 Pretoria. Dank voor de subsidie ad 50 pond – dus kunnen we de gereduceerde salarissen betalen. Smuts wil helpen – als het gouvernementsschool wordt, en free-school = gratis onderwijs geven. Geen voorwaarden, waarop we kunnen overgaan, maar zoals nu kan ook niet. Dus: overgaan op andere voorwaarden. Overleg met Adamson, door een commissie bestaande uit dr. Kolff, Barendsen, Van Trotsenburg en ondergetekende. Met Hollandse steun kunnen we de zaak slepend houden.

22.4.1907 Pretoria. Vraag subsidie. Maar organisatie aanhouden, aandringen tot beginsel van vrije scholen met staatssubsidie en bij het publiek dit principe tot rijpheid te brengen. Scholen in stand houden kan niet, ze moeten allen overgaan of aan tering sterven. .

30.3.1908 Pretoria. Mevr. C.G. de Jonge is enige weken geleden als Mrs. Dotchio overleden, haar tweede man met drie kinderen achterlatend. Geen nalatenschap van eenige betekenis. Over regelen verzorging en onderwijs van haar kinderen.

18.5.1908 Pretoria. Strikt Confidentieel. Over geboortedata van kinderen De Jonge, gevraagd door Emous. De Ned. Vereniging is den laatste tijd in verkeerd spoor geloopen. Dr. [*P.J*.] Muller zal volgend jaar ‘t hier opgeven, ik betreur dat geenszins. Hij heeft veel kwaad gedaan.

Zie hierbij brief van P.R. Huizinga, om die praatjes tegen te gaan.

1.6.1908 Briefkaart. Hierbij een paar “*Onze Tijds*” met wat correspondentie n.a.v. het verslag van de Ned. Vereniging van 11 mei jl.

6.7.1908 De Oosteindschool wordt als Gouvernmentsschool niet fair behandeld. Dit voorlopig sub rosa. Hoe eer Dr. Muller het Afrika-tooneel verlaat, hoe beter.

**Inv. nr 369 Brieven van Mej. J.J. Vermaat (Oosthem bij IJlst), 1898-1899**

15.11.1898 Oosthem. Sollicitatie. Opleiding Normaalschool Zetten, met Nuttig handwerken, Engels en Frans

3.3.[1899] Oosthem. Toestemming vader. Afspraak ontmoeting in Amsterdam.

[*Zie ook Inv. nr. 347 H. Slotboom*]

**Inv. nr 370 Brieven van P. Vermeer (Baambrugge, Roodepoort, Krugersdorp), 1897-1910**

17.4.1897 Baambrugge. Feliciteert Emous met 25-jarig huwelijk.

12.7.1897 Baambrugge. Gezien omstandigheden en gezin: naar Transvaal - vraagt informatie.

10.12.1897 Baambrugge. Heeft kennelijk besloten, maar vraagt allerlei nadere informatie.

16.12.1897 Baambrugge. Vraagt hogere voorschot dan Van Lennep hem bood.

25.12.1897 Baambrugge. Herhaling.

26.12.1897 Baambrugge. Herhaling.

1.1.1898 Baambrugge. Nieuwjaarswensen, Over benoeming in Potchefstroom; kan met april gaan.

5.1.1898 Baambrugge. Zoekt zekerheid in zijn aanstelling.

10.1.1898 Baambrugge. Over vergoedingen en salarissen.

24.1.1898 Baambrugge. Vraagt zijn bestuur vier dagen voor 2 april (vertrekdag) te mogen gaan.

4.2.1898 Baambrugge. Morgen naar Amsterdam, bezoek aan De Vries en Co en Emous. Verzekering is goedgekeurd, zal polis meenemen om voorschot van f 400 te halen.

21.3.1898 Baambrugge.

6.4.1898\* a.b. de Greek. P. Vermeer en M.W. Vermeer-Plieger. Over afscheid familie in Amsterdam. Vlissingen was naar: verlichte boot tegen donkere omgeving. In Londen dhr. Frankenberger, hotel (duur f 16 voor zijn gezin). Vrouw en kind Piet zeeziek. Medepassagiers.

\**ten onterecht staat er 1889.*

21.4.1898 a.b. Greek. Teneriffe. Vaccinaties. Kinderen Piet en Wim. Wassen in de kajuit: met een hand vasthouden!

21.5.1898 Roodepoort (distr. Pothefstroom). Arriveerden 24 april in Kaapstad.

22.7.1898 Roodepoort.

11.8.1898 Roodepoort.

30.9.1898 Roodepoort. Over onderwijs. Rondom gezin.

Ongedat. Afschrift van diverse officiële berichten: Doodsbericht van een Oude Voortrekker etc.

14.10.1898 Roodepoort.

3.2.1899 Roodepoort.

10.4.1899 Roodepoort. Over plannen voor bouw nieuw schoolgebouw, overleg met Sausenthaler (pro Superintendent).

21.2.1900 Krugersdorp. Klaagt over geringe schrijven van Emous.

21.10.1900 Krugersdorp. Soms geen maanden een Europese post ontvangen; vandaar dat pas nu hoor dat uw oudste dochter (en mijn oudleerlinge) is overleden [brief onvolledig].

22.10.1901 Krugersdorp.

15.1.1902 Had lange tijd 30 tot 35 leerlingen, Dalend nu, ouders kunnen niet betalen.

24.3.1902 Krugersdorp. De W[ildt] kreeg brief van U [Emous} met de vraag of V[ermeer] iets is voor kampen kan doen – ben niet in die commissie, omdat ik slechts assistent ben..

12..6.1902 Krugersdorp.

25.6.1902 Krugersdorp.

6.8.1902 Krugersdorp.

6.9.1902 Krugersdorp. Over ‘de plannen van Jhr. Schuurbeque Boeye’; ds Radloff.

19.9.1902 Krugersdorp.

6.12.1902 Krugersdorp. Over Bijstandsfonds; subsidie onderwijs.

22.12.1902 Krugersdorp. Financiering scholen. Hoogstraten.

11.1.1903 Krugersdorp. M.E. de Wildt en Ned. Bijstandsfonds

7.2.1903 Krugersdorp.

21.3.1903 Krugersdorp. Onderwijs-kwestie.

25.7.1903 Krugersdorp. Inzake lidmaatschap van Vermeer van ‘Johannes’ [stichting; pensioenfonds]. Leerlingental schommelt tussen 130 en 150.

5.10.1903. Krugersdorp. Dank voor verminderen van de schuld bij ‘Johannes’. Werk weer, maar minder inkomen dan vroeger. Zoon Pieter werkt op het Postkantoor. School: drie assistenten, 130 of meer leerlingen; wel in de kerk, schoolgebouw nog niet ‘klaargepraat’. Hoe gaat onderwijs in 1906?

23.1.1904 Krugersdorp. Over overheidssubsidie aan private scholen – welke voorwaarden? Niet voor vereenvoudigde spelling. Maar voor Afrika wel.

16.7.1904 Krugersdorp. Het overlijden van Pres. Kruger. ‘Hoe tragisch! Als balling! In den vreemde, ver van huis en familie!’ ’Er gaat een praatje, dat hij onder het Paardekraal Monument zou begraven worden. Indien waar, zou het Gouvernement dit uit het oogpunt van eener demonstratie ooit toestaan! Over subsidie aan onderwijs per 1.4. Hier geen 50 jaar schoolstrijd, mensen zijn hier verwend (door de regering voor 1899); lokale onderwijs-situatie: 60 leerlingen minder. Over invoer bijbel van Neder. Bijbelgenootschap: dus Radloff zei me: we hebben altijd bijbel van het Britse Gen., goed Hollands en goedkoop. Breed over vereenvoudigde spelling (stimulans van Onze Jan Hofmeyr).

8.6.1905 Krugersdorp. N.a.v. 25 jarig jubileum van Emous als hoofd der school.

2.4.1906 Krugersdorp. Condoleance aan Emous met overlijden van zijn moeder.

27.12.1910 Krugersdorp. Post Card. Kennisgeving van overlijden van Vermeers oudste zoon Pieter, 22 jaar, hartverlamming.

**Inv. nr 371 Brieven van Mej. C.R. Visser (Veenwoudsterwal/Leeuwarden), 1898**

21.6.1898 Veenwoudsterwal. Onderwijzeresse C.N. school, vraagt informatie.

30.12 [1898] Leeuwarden. Verbaasd na lectuur van *Chr. Schoolblad*: alle aanvragen geplaatst – waarom ik niet?

[*zie ook Archief Fonds Hollands Onderwijs in Zuid-Afrika*]

**Inv. nr 372 Brief van W. Visser (Oosthem), 1903**

*Willem Visser (1844-1931), Gereformeerd oefenar-predikant Oosthem 1888-1915*

2.2.1903 Oosthem. Betreft administratieve fouten inzake passage voor mijn schoondochter en kinderen, die reeds 10.11.1902 per ‘Gascon’, vanuit Rotteram zijn vertrokken en intussen via Lourenço Marques te Lijdenburg aangekomen is naar haar echtgenoot.

**Inv. nr 373 ----** [Brieven van Mevr. E. Visser-Steen naar Inv.nr 375]

**Inv.nr 374 Brieven van G.K.C.S Visser (Lijdenburg). 1902**

23.9.1902 Lijdenburg. Ik schrijf U op aanraden van mijn vader dr. M. Visser te Oosthem [vgl. Inv. nr 372]. Ik was voor vijf jaren hoofd onderwijzer, verzorgde [*vanwege de oorlog*] vanaf 1.12.1900 1800 patiënten, waarvan slechts 7 bezweken aan malaria te Ohrigstad; later alle bezittingen vernield, zelfs de ossen voor de ambulance zijn geslacht zonder betaling, dus geen geld. Mijn vrouw en vier kinderen zijn in Holland. Ben nu onderwijzer in Lijdenburg met salaris van 20 Pond. Heb een permit om mijn vrouw hier te laten komen, maar geen geld.

5.12.1902 Lijdenburg. Dank voor grote gift. Dank voor mijn oud-leraar H. Biojleveld, Amsterdam.

[*Zie Inv.nr. 174 J. Duiven, adm. Hulpfonds Gezantschap ZAR, Utrecht: over G.K.C.S. Visser 25.10.1902*]

**Inv. nr 375 Brieven van J. Visser en E. Visser-Steen (Hijum, Rietvallei, Zeerust), 1898-1904**

*Jacobus Visser (Sluis, Zeeland, 1863), Elisabeth Steen (Stiens 1884), gehuwd 28.7.1887*

15.6.1898 Hijum. Gaat praten met C.G. de Jonge in Utrecht. Over vriend Plantenga [*Inv. nr 312*], hij heeft vanaf 13 maart tot mei in Pretoria moeten wachten bij meneer Tromp, schrijfwerk, totdat hij werd benoemd te Waterkloof.

15.7.1898 Hijum. Wacht, wil gaan.

15.12.1898. Hijum. Hoopt 6 maart te kunnen vertrekken vanuit Rotterdam.

30.1.1899 Hijum. Regelingen; afscheidsbezoeken aan de families.

13.6.1899 Rietvallei, pk Wonderfontein, distr, Marico via Zeerust, Salaris 225 Pond, daarop kan ik mijn vrouw en kinderen spoedig laten komen.

2.3.[1900] Rietvallei. J. Visser aan Vrouw en kinderen. Vandaag een jaar geleden dat ik vertrok uit Hijum. Plannen door de oorlog verijdeld. Ben hier terug uit Mafeking – beschreef sfeer daar. Denk aan verhuizen naar Dullstroom – na de oorlog.

5.7.1902 Zeerust. ‘J. Visser onderwijzer op non activiteit’, Dank dat U (Emous) voor mijn vrouw en kinderen zorgde in de oorlogstijd. Ik heb geen boek meer; toen de Engelsen Vergenoeg binnen kwamen, kon ik nog net te paard ontsnappen en rijden naar het leger; had wat geld begraven, daar leef ik nu van.

[*Zie nu Inv. nr 174 Brieven J. Duiven, adm. Hulpfonds Gezantschao ZAR, Utrecht: brieven over Mevr. Visser-Steen 17.10.1902, 20.10.1902, 15.10.1902, 30.10.1902 , 1.11.1902 , 13.11.1902; Gezant betaalt haar passage*]

27.11. 1902 Post Card The Law Courts. Post Card gestempeld 3.30 PM No 28 02. Mevr. E. Visser-Steen aan H.J. Emous**:** London.: Vertrek Vlissingen, 2 uur te laat.

4.12.[1902] a.b. ‘Gascon’. Mevr, E. Visser-Steen aan H.J. Emous: Morgen Las Palmas. Boot vertrok op zaterdag, kinderen 1 dag ziek. Zal tot woensdag gister in bed. Reinder heeft me op het dek gezet.

4.5.[1903] Vergenoeg. Mevr. E. Visser-Steen aan H.J. Emous. Distr. Marico pk. Wonderfontein. Over reis, arr. Kaapstad 22/12. Telegram van man, en ook een van Dept. (om op kantoor treinkaartjes halen), ’s avonds de trein; op Mafeking man op station, [dochter Ina herkende hem niet, zo bruin) vandaar naar het burgerkamp. Een maand in het kamp, eigen huis, hij op kantoor, schrijver. Eind januari op een wagen met alle bezittingen, van Dept. gekregen meubels etc, reis van 7 dagen, hier een klein, oud huisje, maar nieuwe wordt gebouwd. Op school 50 leerlingen, een Engelse assistent – ik kan hem niet verstaan.

29.7.1903 Vergenoeg. J. Visser aan Emous. Ik moest wel na de oorlog in een Gouvernementsschool gaan werken. Op een school in kamp Mafeking. Dept. betaalde zelfs de reis van vrouw en kinderen van Kaapstad naar Mafeking. Later naar Vergenoeg, overheidsschool. Boeren willen meer Hollands op school, eisen dat of houden de kinderen thuis! Maar heb een contract voor drie jaren, breken kost veel geld – zou liefst een privaatschool beginnen.

Ongedat. Vergenoeg, Groot Marico, Zeerust. E. Visser-Steen aan familie. [begin ontbreekt] in april verplaatste de (Engelse) inspecteur Visser (teveel invloed op de mensen) naar Otto’sdal – Visser weigerde, over de rivier heeft hij een private (CNO)-school geopend. Ik ben dankbaar dat zuster Jeltje niet meer verloofd is met Andries – dat was een Hendsopper en die verdraagt de Afrikaners niet: die naar Holland gevlucht zijn. Ook heerscht hier tegenwoordig een groote wraak onder de boeren tegen de Hendsoppers.

8.7.1904 Vergenoeg. (Mevr. E. Visser-Steen) aan ‘Mejevrouw (Betje)’. Situatie, runderpest etc. Spanning met Engelse assistent op school [rest ontbreekt]

[*zie nog Inv. nr 377*]

**Inv. nr 376 J.J. de Visser (Doetinchem), 1898**

20.4.1898 Doetinchem. Had contact met [H.] Moora. Heb hoofdacte, acte vrije- en orde-oefeningen gymnastiek, diploma Toonkunst voor zangonderwijs; geef al vier jaren muziekonderwijs aan de inrichtingen van Ds. J. van Dijk, aan de Groen van Prinsterer school en de chr. school – hoofd dhr Leerink. Wil liefst trouwen voor de reis.

27.4.1898 Doetinchem. Beschikbaar per 1 augustus. Geen geld voor reis van mijn meisje/vrouw.

15.7.1898 Bolsward p.a. bruid, G.J. Treffers, Dijlakker-Bolsward. Tevreden met 25 Pond. Vertrek 20 augustus.

**Inv. nr 377 D.J. Schendstok (Amsterdam), 1902**

23.12.1902 Amsterdam. D.J. Schendstok. Timmerman en Makelaar, Nassaukade. Vraagt adres mevr. Visser-Steen. [*zie Inv. nr 375*]

**Inv. nr 378 --**

**Inv. nr. 379 H. Voordewind (Spioenkop, Vlakfontein, Vaalbank, Knochdhu, Klipspruit, Lydenburg), 1897-1921**

*Zie ook Zuid-Afrika Huis. Beeldbank foto’s H. Voordewind, map 91- en 92-*

*Foto: Post Card., Railway Station Ermelo (Transvaal). afz. H. Voordewind p.f. Ongedat.<*

*Foto School en Eigen huis, Knochdhu 1909 (met kopie 2024)*

*Foto Hr en Mevr. Voordewind met leerlingen. Knochdhu 1910 (met kopie 2024)*

23.5.1897 Kaapstad. H. Voordewind. Over de reis.

10.6.1897 Spioenkop pk. Bethal via Standerton. Door bemiddeling van Mantel op Departement mij bekend. Over broer W. Voordewind (Amsterdam). In de kost bij een boer. Geef orgellessen

23.8.1897 Spioenkop. H. Voordewind.

20.9.1897 Amsterdam. Mevr. C. Voordewind aan Emous. Brief van mijn man, met geld, dat ik hier overhandig.

1.11.1897 Spioenkop. H. Voordewind. Heeft reiskosten voor zijn vrouw gezonden. Aanwijzingen voor haar reis.

9.1.1898 Spioenkop. Overkomst van vrouw en kinderen.

15.3.1898 Spioenkop. Kosten van het leven hier. Lijstje van prijzen van dagelijkse benodigdheden.

20.6.1898 Spioenkop. Stuurt foto’s.

17.3.1899 Spioenkop pk. Bethal via Standerton. Inspecties van Stoffberg en Moerdijk goed. Ben gereformeerd, werk te midden van hervormden, maar hoor hoogst zelven ‘dopper’ roepen. Over zingen van gezangen, kerkgang. Stuurt foto’s en mensen er op. Over huiselijk werk van de vrouwen, mijn werk in de tuin,

21.1.1900 Spioenkop. Het gaat hier goed. Was 4 weken op het lager. Ivm. bevallen van mijn vrouw nu thuis. Eerst geen paard, 18 december naar de oorlog. Naar via Elandslaagte naar Ermelo-lager bij Ladysmith, dan bij Tugela. [*Uitvoerige beschrijving leven op wacht bij de Tugela*].

23.6.1901 [kamp] Middelburg. Aan Vader, moeder, brs en zs! Schrijf niet teveel, ivm. de censor. Hoge prijzen voor kleding edgl. hier, in Volksrust waren die gewoon. Ben meel-uitdeler in het commissariaat, verdient f 1,50 per dag – maar per week kost kookerij f 1.50 en de was f 1,50. Vrouw en kinderen op de plaats [*boerderij*], moeilijk daar, al tijden geen meel, suiker, koffie, thee daar. Kaalvoets lopen – ik wil ze hier te krijgen. Broer denkt dat ik uitgezet wordt – afwachten.

Met envelop, gericht aan W. Voordewind, Vondelkade 25, Amsterdam. Met 5 postzegels, gestempeld en stempel van de censor Passed. 25 jun.1901 Burgher Camp Middelburg.

7.7.1902 Middelburg. Ontving *Chr. Schoolblad* – had in geen twee jaren geen gedrukt Hollands gelezen! Was 4 februari ontsnapt, samen met J. De Clercq, op 15 Febr. weer gepakt en dus nog hier, bij fam. Zerbst. Verslag belevenissen, ook van zijn gezin (ook in het kamp gekomen).

25.1.1903 Vlakfontein. Post Card. School op 2.1. school geopend door ds. Burger met Neh.2. 23 leerlingen, op kistjes, kastjes, primitieve tafeltjes enz.

17.5.1903 Vlakfontein.

2.8.1903 Vaalbank.

19.8.1903 Vaalbank pk. Nooitgedacht distr. Ermelo.

25.10.1903 Vaalbank. Situatie, armoede.

9.11.1903 Vaalbank. Er is nu in de buurt een postkantoor geopend: po Bosmanspan distr. Middelburg, Transvaal.

20.12.1903 Vaalbank pk. Hendrina Bosmanspan distr. Middelburg. Voordewind is er nu geheel onder! Moedeloos. ’t Is zwaar om te bedelen, maar tot wien zal ik mij anders wenden? Ik denk daar aan den Heer [W.] Hovy [*industrieel, Antrirevolutionair politicus*]. Maar ik heb niet zoo persoonlijk met hem omgang gehad. Voor schoolmeubelen. Heb 50 Pond nodig.

17.1.1904 Vaalbank.

21.2.1904 Vaalbank.

26.2.[1904] [Vaalbank] Hendrina. G.J. Beukes aan H. Voordewind.

Ongedat. [?.2.1904] G.J. Beukes [aan Voordewind}

29.2.1904 Vaalbank.

29.2.1904 Vaalbank.

8.5.1904. Vaalbank. Dank voor f 300 ontvangen.

10.5.1904 Vaalbank. Dank voor f 300 ontvangen van Hovy dankzij uw bemiddeling

16.10.1904. Zandfontein pk. Smutsoog, distr. Ermelo. Over gedroogde perziken, eerder aan Emous gezonden. Tegenspoed op vorige plaatsen: bij de eerste boer vreselijk bedrog, bij de tweede sterfgeval en de derde watergebrek. Nu bij H.M. Grobler op Zandfontein (deel van de plaats Hartebeestfontein). Over Slikkerveer. Zoons Hendrik (14). Johan (11) Cornelis (9) en Paul (7), dochter Wilhelmina gaat trouwen, in kamp een Duitser leren kennen: O. Heinicken, op Wonderfontein.

28.3.1905 Zandfontein. Op 11 maart vergadering afdeling Onderwijzers Ver. te Ermelo.

5.4.1905 Zandfontein. Nieuwe school: Adres: Knochdhu po Lake Chrisssie distr. Ermelo. School bij J.J. Esterhuizen.

18.6.1905 Knochdhu.

7.1.1906 Knochdhu

11.3.1906 Knochdhu po. Lake Chrissie.

22.4.1906 Knochdhu.

7.10.1906 Knochdhu

5.12.1906 Knochdhu

5.12.1906 Knochdhu. Aan bestuurders v/h Schoolfonds der NZAV te Amsterdam. Had 30 juni aanvraag voor steunverlening gezonden

18.2.1907 Knochdhu.

25.3.1907 Knochdhu.

5.5.1907 Knochdhu.

14.6.1907 Kochdhu. Besloten in overgaan aan overheid als er 25 leerlingen er zijn - nu slechts 17.

21.10.1907 Knochdhu. School aanpassen aan Gouvernements-stelsel.

20.6.1909 Knochdhu. [Boeken/administratie die hoofdonderwijzer moet bezitten].

20.9.1909 Report of Inspection 20.8.1909.

29.1.[19]10 Stempel Amsterdam Post Card. Foto van eigen school en huis. Beste wensen voor 1910 < Fotocollectie

29.1.[19]10 Stempel Amsterdam Post Card. Foto van dhr. en mevr. Voordewind en leerlingen. < Fotocollectie

1.3.1910 Knoechdhu. Over Van Eijken, hij woont niet ver weg, hebben contact, maar niet frequent. Over familie.

22.11.1910 Klipspruit pk. Badfontein distr. Lijdenburg. Vorige school onder de leerlingental van 25. Kreeg vraag uit Klipspruit. Ging 14 oktober op reis.

Ongedat. Postzak Klipspruitschool, Lijdenburg. Dank voor de 24 schoolplaten. Mijn vrouw is bij onze dochter, kleindochter heeft typhuskoortsen.

27.3.1921 Lijdenburg. Beken al zo’n 5 jaar niet te hebben geschreven. Ben 64, wel nog doorgaan lesgeven; al 46 jaren onderwijzer, 24 jaren al hier [Transvaal]. In de jaren 1913-20 waren zwaar, financiering van 3 studerende zonen; in de jaren 1902-19 al tevreden als alle monden gevuld konden worden. In de 24 jaren dat we hier wonen, is de wereld veranderd. Ook op school, eerst was de onderwijzer knecht der knechten, nu een menswaardig bestaan. In 1897 een paar honderd onderwijzers, nu over de 5000. Groeten van mijn vrouw en kinderen, die nu al over de hele Transvaal verdeeld zijn.

**Inv. nr 380 Johanna M. Voorham (Bloemfontein), 1909**

28.11.1909 Bloemfontein. Johanna M. Voorham, Senior Hollandse Onderwyseres, Eunice Meisjessschool. Vraagt correctie van een artikel in het *Chr. Schoolblad* van 6.11.1909 over onderwijs op Eunice School en haar zelf.

**Inv. nr. 381 H. Vos (’s-Gravenhage, Johannesburg), 1898**

12.1.1898 ’s-Gravenhage. Solliciteert. Onderwijzer met hoofdacte, acte Engels, bekend met orgelspel.

17.1.1898 ’s-Gravenhage. Liever niet voor commissie komen en was er al in 1891.

30.5.1898 Johannesburg. Ben vakdocent Hollands aan de Duitse school te Johannesburg, ad 250 Pond; maar alleen aan huishuur meer dan 120). Als opvolger van dhr. Floor, die na vijf maanden hoofd van de Bultschool werd.

**Inv. nr 382 M. de Vries (Nunspeet), 1898**

6.10.1898 Nunspeet. M. de Vries, onderwijzer chr. school Nunspeet. Vraagt informatie.

**Inv. nr 383 A. Waasdorp**

22.2.1899 Utrecht. A. Waasdorp is benoemd, vraagt nadere informatie.

**Inv. nr 384 F.W. Wagner (Pretoria) 1901**

14.3.1901 Pretoria. [Briefpapier met rouwrand]. F.W. Wagner bedankt, mede namens zijn vrouw, voor wat u hebt gedaan voor onze kinderen Louis Polderman en onze dochter. Van Rooyen Sr is vrijwel in Holland en zal u wel vertellen over de situatie hier.

**Inv.nr. 385 N. Mansvelt/ZA Voorschotkas (Amsterdam), 1906**

23.6.1906 Amsterdam. N. Mansvelt. O.a. over Oosteindschool.

**Inv. nr. 385 A..J. van der Walt (Hees), 1902**

?.11.1902 [beantw. 20.11] Hees bij Nijmegen, p.a. Mej. Knuttel. Over reisvergoedingen. Ga niet op kosten van Mej. Knuttel naar Zuid-Afrika.

9.6.1903 Potchefstroom. Dank voor ontvangen twee kisten boeken ter verspreiding. Kosten: heb net een erf gekocht van 300 Pond, om huis er op de bouwen en er te wonen. Over opbouw bibliotheek, kosten voor kopen apparaten voor fotogerafie (voor artikelen). School gaat goed, 30 leerlingen; dankbaar lid van CNO, groei aantal CNO-scholen in zijn omgeving met onderwijzers als Van der Tak (Boschhoek) en S. Boersma (Leeuwpoort, Eng. School). Kan Ned. Bank en Cred.Ver. mij geld lenen voor de aankoop van dat erf in Potch?

**Inv. nr 387 H. Wechgelaar (Klerksdorp, Ragama), 1898, 1901**

7.5.1898 Klerksdorp. ’t Gaat goed met school. Inspectie van Te Boekhorst, ‘nu juist niet bekend als een warm voorstander van Christelijk onderwijs. Hij heeft ons echter zeer billijk beoordeeld’. Goed personeel, slechts éen onderwijzer die de reformatie nog niet aanhangt. Van der Mark verwacht dezer dagen zijn familie; hij draagt het verlies van zijn zoon; is eerste assistent, verdient 350 Pond. Voor zijn grote gezin zeker nodig; hij heeft gelukkig een ruim huis voor 5 Pond p.m. – het leven is driemaal zo duur als in Holland. Van Oostrum op bezoek gehad op weg naar Kafferskraal. Brief van De Wit, Thomassen en vrouw fris terug van Durban – hadden wekenlang typhus – gaat naar Bloemfontein voor een Kneip-kuur. Kloppers krijgt ook Engelse leerlingen na overgang naar overheid. Zwijg maar over kerkelijke toestanden.

8.12.1901 Camp Ragama [Ceylon] [in het Engels]. Dank voor ontvangen tabak. Life is very dull here, and growing duller en duller. Mist kranten.

**Inv. Nr 388 L.M. Wegerif (Elandsfontein. Pretoria, Burtt’s Island), 1897-1902**

9.11.1897 a.b. s.s.‘Moor’. Dank mij een goede toekomst te verschaffen. Ontmoette op Holborns Station Mr. B. Frankenbergh, Hollands sprekend gids voor 5 shillings per persoon, een net persoon, drinkt niet en heeft voor zeer weinig geld ons zoo wat geheel Londen laten zien voor zover een dag dat kan. Op boot was eten slecht en behandeling ook. Goed geslapen in Londen, om 9 u op Waterloo station en Frankenberg regelde kaartjes en plaatsje etc. naar Southampton, daar gelijk aan boord. Een Hollandse dame met 2 kleine kinderen 2e klasse: daar moet ze de broek aan hebben om dat de doen!

10.1.1899 Elandsfontein. Lang niet geschreven, voortdurend ongesteldheid, koorts, nu hersteld. Was 7 maanden H.d.S. Hartingsburg; vorig jaar junio hier school geopend met 26 leerlingen, bijna allen van behoeftige ouders, hun logies betaald door de overheid. In januari verlieten vier leerlingen de school, genoeg geleerd, om lidmaat te worden en te trouwen. Op een plaats. Kreeg vandaag een brief van veldcorrnet F.A. Grobler: kom op mijn ‘plaas’, met ambachtssschool. Maar heb contract voor een vol jaar hier. Woon bij broers M.H.J. en G. van Staden; huis voor mij, en 7 kostleerlingen – bediend door een kafferjongen. Kostschool: 10x3 meter, 1 grote en 2 kleine kamers, zonder ramen, vloer koemest, rieten dak, vrouwelijke hulp ontbreekt – zie op tegen komst van mijn vrouw, hoezeer ik er aan verlang!. Ik mag een gerieflijk huis bouwen, maar mijn Amsterdamse vrouw - ik ken haar!

5.3.1901 Hospitaal Pretoria. Door kafferpolitie aan de Sabie gevangen genomen, ben als Prisoner of War naar Pretoria gezonden, werd er binnen 5 dagen zwaar ziek, flammation in de linker long. Maar de Engelse dokter Holluck en zusters Poll en Gibson door Gods hulp zegevieren over mijn ziekte.

16.3.1902 Burtts Eiland. Bermuda’s. Bijna alle onderwijzers zijn hier. We geven gratis onderwijs. Mr. Hollebrands, Varekanp, Standaard I; Gaarkeuken, Wüst II, A.C, Schülenburg Geschiedenis II, III, IV; P. Vermaas, Engels IV; Wepener Bijb. Gesch. III en IV, Eng. III; vRijssen Rekenen III en IV; Wilhelmy Ned.; Gaal Schrijven III; Neeb Bijb. Gesch. II, Schrijven IV; Wegerif Aardr, II. III. IV, Ned. Taal IV.

20.4.1902 Burtts Eiland. Dank voor tabak, wordt verdeeld onder de onderwijzers en onder hen die ‘toys’ maakten, die volgende week U gezonden worden.

1.11.1902 Simonstad. Post Card.[gestempeld Simonstown 3 nov. 1902] Eis van Bermuda naar Afrika, voorspoedfig. Reisde 2e klasse, want ben kapitein adjudant. Hier ben ik Commandant van de kamp voor weinige dagen. Wat de toekomst zal opleveren, ik weet nog niet.

22.11.1902 Johannesburg. In de voornaamste plaats van Z.A. het broeinest van alle ongerechtigheden. Aan boord van Cunard Line op 1 Nov. Simonstad, daar opgesloten in een ommuurd kamp, dan met 600 man per trein in 5 dagen naar Johannesburg. In huis bij Hamilton, bestuurder van een mijn. Volgende dag aan het werk, als timmerman. Ga op zondag naar kerken, open lucht en zalen … .

**Inv. nr 389 J. Wierema (Rotterdam, Quaggasfontein). 1897-1902**

*Zie ook Inv. nr 354 A. Stafleu*

14.9.1897 Rotterdam. Solliciteert Wat voor enkele jaren was ik in den Briel uitgever en heb nog al wat gedaan voor de litteratuur der Chr. school. Thans sedert vier jaren redacteur van de *Nederlander*, hoofdred. Jhr. De Savornin Lohman. De politiek heeft echter alle aantrekkelijkheid voor mijn verloren. De politiek, zooals zij in onze dagen gedreven wordt, bouwt niet op, maar verwoest en verdeelt.

Toen 1884 de Transvaalsche deputatie in ’t land kwam, was ik een der assistenten. Eén dag hebben de heeren Kruger, Smit en du Toit bij mij in den Briel doorgebracht. De president animeerde mij en mijne vrouw sterk, om naar Pretoria te komen en zeker zou ik zijn gegaan, indien niet een jaar later mijne lieve vrouw door den dood werd weggerukt. Nu zag ik geen kans meer, om de reis met de kleine kinderen zonder vrouwelijke hulp te maken.

Thans zijn de grootste bezwaren weggenomen**.** N.a.v. *Chr. Schoolblad* besloten. Heb acte hulponderwijzer geleerd, tijdelijk hoofd Chr. School Nijeveen en daarna op de school van F.C. Wijle in Amsterdam, chr. school Zierikzee en laatste chr. school Brielle. Ben 48 jaar. Pas me aan de volksgewoonten daar, de ontberingen te Rietfontein.

27.9.1897 Rotterdam. Wil nadere informatie, zal aan Groningen getuigschriften vragen.

24.11.1897 Rotterdam. Twee meisjes gaan naar Barneveld en een bij ds. v. Rhijn.

15.9.1902 Quaggasfontein distr.Marico. Stuur exemplaar of ‘Jong Transvaal’. Bedoeling met het blad. Dank voor Chr,. Schoolblad. Getroffen met bericht over Schuil, die ikin de oorlog leerde kennen, wist dat hij gavangen was, maar zijn einde was mij onbekend. Met mij gaat het, zooals het kan gaan met een man die uit het veld is teruggekeerd, met niets anders dan oude versleten kleeren, gelapt met gelooide beestvellen; na de aflegging der wapens in een hotel te Zeerust gegaan. Dat was echter te duur en nu ben ik te Quaggafontein bij den Veldkornet van Kl. Marico.

Voor ruim 6 weken werd mij door een Engelsche Inspecteur van ’t Onderwijs toegezegd eene benoeming aan de op te richten school te Quaggafotein. De ouders drongen aan, dat ik zou aanne en gisteren ontving ik van den Directeur van ’t Education Departement, dat hij mijne aanstelling niet kan bekrachtingen, zonder opgave van redenen. zorgen voor mijn kinderen in Holland.

28.9.1902 Quaggafontein (Marico) . Over de dochters: de oudst bij ds. Van Rhijn, thans te Doesburg, ‘ze is nu op Diacanessenhuis Arnhem, andere dochter in opleiding voor apothecaresse; en de twee andere bij mej. Beerekamp te Barneveld. Kunnen ze hier kunnen komen met een van de vele Afrikaanse gezinnen die nu terugkomen? bij Veldkornet Zeerust, H.J. Snyman.

**Inv.nr 390 Mej. I.M. van Wijk (Paul Pietersburg), 1898**

6.11.1898 Paul Pieterburg. Verslag. Pretoria geeft geen flauw denkbeeld van het echte Afrikaansche leven – in Pretoria ontwikkelde, beschaafde menschen, Europeaanen. De stad is Europesch – centrum als Londen en Amsterdam, de woonstraten als Bloemendaal. Dan PP burg: een groote dorre grasvlakte, rondom bergen, dertig huizen onregelmatig verspreid. Een kerk die tot de Kerst ook school is; 28 leerlingen. Voor mij een ongecertificeerde Afrikaans meisje, klas tamelijk verwaarloosd. School heeft 72 leerlingen. Hoofd de Boer, zijn zuster assistente [onderwijzeresse] . Salaris 150 Pond, aftrek 54 Pond voor huisvesting; kan 220 Pond extra per jaar door handwerkles aan meisjes. P.S. Nog twee leerlingen gekregen.

**Inv. nr. 391 S.J. van Wijck (Heerenveen), 1898-1899**

18.5.1898 Heerenveen. Heb reeds schrijven van mej. Maakal. Oudste zoon komt van de HBS af, komt om kwekeling bij mij worden.

10.11.1898 Heerenveen. Tevreden met de benoeming. Alleen: het geld

11.11.1898. Heerenveen. Briefkaart. Neem benoeming aan.

19.11.1898 Heerenveel. De onderhandelingen met de familie [over financiële steun voor de reis] zijn slecht afgelopen – familie zegt dat het Gouvernement daar voor moet zorgen.

26.11.1898 Heerenveen. Zit op tegen de f 2500 die hij voor de reis leent.

5.12.1898. Over financiën. Over Randfontein.

1.2/1899 Terneuzen. Afscheid van Heerenveen: 30 à 40 mensen op het station. Dank voor de begeleiding. Als de mist niet optrekt, zullen we nog over Antwerpen naar Vlissingen moeten reizen.

*Zie ook Inv. nr 86 Kamp Krugersdorp*

**Inv. nr 392 B. Willemsen (Bakjesfontein), 1898**

28.9.1898 Bakjesfontein. Had spoedige reis. School opende 22 september, 10 leerlingen, per oktober meer. Voorzitter Van Jaarsveld. Eten goed. De woning? Nu ja! Ik heb bv. eenige nachten met open deur geslapen, lang niet op mijn gemak.

**Inv. nr 393 C. de Winter (Hoek van Holland), 1898-1899**

14.11.1898 Hoek van Holland. Was enkele jaren kwekeling bij dhr Heus te ‘s Gravenzande, examen niet geslaagd. Kan ik wel werken in Transvaal?

1.3.1899 Hoek van Holland. Aanvaard de benoeming te Linligspoort. Over financiën.

10.4.1899 Hoek van Holland. Zal 29 april vertrekken. Stuur getuigschriften. Heb voor f 500 laten verzekeren.

**Inv. nr 394 H.J. de Wit (Utrecht), 1897**

26.4.1897 Utrecht. Wil versnelling van vertrek, ben vrij om te gaan.

[De Wit arriveerde in augustus 1897 in Pretoria, werd hoofd van een school op Johannesburg, 1898 secretaris van een Vereeniging van Hoofden van Staatsscholen en na oktober 1899 werkzaam op het Departement van Onderwijs, zie J. Ploeger, *Onderwys en onderwysbeleid*]

**Inv. nr 395 J.J. de Wit (Johannesburg), 1902**

24.2.1902 Johannesburg. J.J. de Wit, Produce Merchant, commission and market agent, Johannesburg. Over situatie en plannen van mevr. Wed. Broeksma, wordt begeleid door mevr. De Wit, in Edenburg OVS, dan naar de Kaap (Paarl) en vandaar naar Holland.

**Inv. nr 396 J.J. van Wouw (Malmani Goudvelden), 1897**

13.10.1897 Malmani Goudvelden. J.J. van Wouw, belastinggaarder ZAR. Boeren hebben school en huis, verwachten schoolmeester Gangel, kan wonen bij Benade. [*zie echter Inv. nr 222 Gangel*]

**Inv. nr 397 ----** zie nr 398

**Inv. nr 398 I. Wüst (Numansdorp, Bermuda), 1898-1902**

13.1.1898 Numansdorp. Brief van C. Wüst, wagenmaker Numansdorp, schrijft met tussenkomst van S. Broos: vraagt info over zijn zoon I. Wüst, die 13.3.1897 per s.s. Norman als chr. onderwijzer naar Transvaal ging; zijn adres p/a Jan H. Fouché, Commissiedrift distr. Rustenburg, maar al drie brieven aan dat adres gezonden zijn niet beantwoord.

7.4.1900 Burtts Isl. Bermuda. Izak Wüst PoW. Geef school, vraag boeken als Dauma en Lems. De methodiek der leervakken.

10.12.1901 Nargan’s Isld. Bermuda’s. Vraagt allerlei boeken, maar geen politiek, Vraagt in het bijzonder [J.L.] Motley, *The Rise of he Dutch Republic* [1856), [Thomas] Macauly, *English History [The History of England from the Accession of James the Second* (1848)] , Douglas Campbell, *The Puritans in Holland, England, America*. [1892]. Wij hebben geen geld, om ze te bestellen.

Lege enveloppe, gestempeld Zeerust 16.9.1902

**Inv. Nr 399 J. Zandstra (Vlaardingen), 1898**

7.1.1898 Vlaardingen. J. Zandstra. Kan pas gaan, nadat belijdenis in de Gereformeerde Kerk heb gedaan; voorwaarde van mijn moeder. [*in 1899 in Zuid-Afrika aangekomen: J. Ploeger, Onderwys en onderwysbeleid*]

**Inv.nr 400 N. Jac. Zerbst – en J.A. Zerbst - (Kaapstad, Volksrust, Potgietershoop. Kamp Satara, Amsterdam, East London, Burgersdorp), 1897-1903**

10.9.1897 a.b. ss ‘Gaul’ N. Jac. Zerbst, Biefkaart. Meld aankomst Kaapstad. Had aangenaam hotel in Londen: Christliches Vereinshaus, Finsbury Sqaure 28.

1.10.1897 Volksrust. N. Jac. Zerbst. Na een ongelukkige spoorreis op 5 okt. nu te Volksrust en per wagen naar Potgietershoop bij Piet Retief. Zat in de wagon die ’s nachts in spoorongeluk in volle vaart door een verkeerde wissel omver gingen. School zal 11/10 beginnen met 20 leerlingen.

21.9.1898 Potgietershoop bij Piet Retief. N.J. Zerbst. Lang niet geschreven, te druk. Grote school: begonnen met 20 leerlingen, en nu in juni 41. Vraagde broer om over te komen om me te helpen. Mijn vrouw en ik gezond, sinds veertien dagenook een zoon. Bestelde voor f 130 aan Homeopathische medicijnen – op een dokter kan men hier niet trekenen, kan soms pas na 3 dagen komen

30.9.1898 Potgietershoop. N.J. Zerbst. Vraagt hulp om laten uitkomen broer J.A Zerbst. Stuur 20 Pond voor zijn reisgeld aan vader Zerbst in Ede.

4.1.1899 Potgietershoop. J.A. Zerbst. Reisde met Van Rijn. Verdient de agent in Londen aan hotels? Onderwijzers zouden geïnformeerd moeten worden over dat hotelleven. Woensdagsavond negen uur begon de treinreis en zaterdag 11 ¾ in Pretoria. Opgehaald door broer, met wagentje met twee paarden naar Potgietershoop, aangekomen zondagavond.

19.3.1902 Krijsgevangenen kamp Satara, was Ahmednagar, Indië. N.Jac. Zerbst. Op 2 januari weer in het hospitaal, tot 3/2. In Admednagarfort was de lucht bedorven (ligt in een dal, en rondom muren van 40-60 voet hoog, geen verse lucht). Eind febr. naar ander kamp, evenals Timmerman en Teves. Men kan paroolbrief tekenen: niet eed van trouw aan Engeland, maar men zal niet ontsnappen, regels van kamp volgen, niet buiten aangewezen gebieden gaan en niet praten over politiek, geen huizen van inboorlingen binnengaan, geen brieven buiten de censor uitsturen, maakt dagelijkse leven dragelijker maken. Oproer, landverraad zeiden tegenstanders – 186 tekenden, 114 tegen. Mensen 26 febr. naar Poona, mensen op parool naar Satara. Die in Poona bleven noemen ons nu landverraders. Op 30/3 weer in hospitaal.

13.5.1902 [kamp] Volksrust J.A. Zerbst. Vraag meer info bij mijn vader, Amsterdam. In november weer school. Broer [*N. Jac. Zerbst*] mag om gezondheid uit India naar Europa. Met ons – mijn schoonzuster, haar kinderen en ik – gaat het goed. Ik geef hier sinds november les. Varekamp schreef uit Bermuda, geeft er les.

3.11.1902 Amsterdam. N. Jac Zerbst aan Frank K. van Lennep. Vraagt financiéle steun, gaat 6 december naar Zuid-Afrika per ‘Kanzler’.

6.1.1903 East London. N. Jac. Zerbst. Ga door naar Burghersdorp, Kaap. Mevr. Klazinga en kinderen zijn 1 januari direct uit Kaapstad naar Pretoria gereisd.[*zie Inv. nr 268 B. Klazinga*]

17.1.1903 Burghersdorp, N.Jac. Zerbst. Over ‘Kanzler’ en bemanning/passagiers. Mevr. Klazinga op klasse 2 dek zette een stoel voor mij, ik paste soms op haar kinderen als zij ziek was. Zij kreeg in Kaapstad brief met permit en geld van haar man en kon doorgaan. Ben ik Burghersdorp, geen permit. Brief van vrouw en kinderen. Broer [J.A. Zerbst] geeft nu op een Engelsche school.

**Inv. nr 401 A. van Zijl (Heinenoord, Pretoria), 1898-1899**

18.10.1898 Heinenoord. W.J. Caspers informeert over oud-leerling, nu broeder op krankzinnigeninrichting Bloemendaal, A. van Zijl, studeerde maar beëindigde dat door buiten persoonlijke omstandigheden en dienst deed als verpleger op Veldwijk en later op ‘s Heeren Loo en dan Bloemendaal. Wil onderwijzer in Transvaal worden.

24.1.1899 Heinenoord. A. van Zijl. Stuurt getuigschriften etc.

11.3.1899 Pretoria. A. van Zijl. Goede reis, met Witsenburg uit den Helder, en Varekamp op de ‘Prins Hendrik’ te |Vlissingen. Aan boord een concert van mevr. Albani. Op Departement vriendelijk behandeld door [*Superintendent van Onderwijs dr. N*.] Mansvelt en [*secretaris C.G*.]de Jonge; nog niet duidelijk of naar Kromdraai ga. Varekamp is naar MWStroom.

**Inv. nr 402 D.H. van Zyl (Roodepoort), 1904**

5.1904 Roodepoort. D.H. van Zyl. Heeft altijd Hollands onderwijs gegeven en blijf dat doen. Kleine school, 14 leerlingen. Vraagt subsidie.

**Inv. nr 403 Generaal J.A. van Zyl (Rotterdam), 1904**

4.10.1904 Rotterdam. Briefpapier generaal J.A. van Zijl, 392 Marnixstraat Amsterdam. Een schuldbekentenis ad f 135 aan kapitein L. Reintjes. Vraagt om dat bedrag, heeft geen geld, vrouw kan het niet sturen.

**Inv. nr 404 G. Zonneveld (Leeuwfontein, Pretoria, ), 1904**

*Giel Zonneveld was in 1890 door het Fonds tbv Hollandsch Onderwijs in Zuid-Afrika uitgezonden.*

1.5.1904 Leeuwfontein pk. Bronkhorstspruit. G. Zonneveld steunt de aanvraag van zijn vrouw om reisgeld voor vrouw en twee kinderen naar Transvaal. Kan niet beloven, die af te betalen, zoals in 1890 deed: armoede, ouders kunnen schoolgeld (27 leerlingen) niet betalen op de Vrije School.

24.7.1904 Pretoria. Vrouw en kinderen op 14 juli ontmoet. Werk per 1 juli op kantoor van H. Visscher, secr. Commissie CNO.

12.6.1905 Pretoria. G. Zonneveld en M. Zonneveld-Bruijn, gelukwensen.

2.4.1906 Pretoria. G. Zonneveld en M. Zonneveld-Bruijn. Condoleance met overlijden moeder van Emous.

11.12.1905 Pretoria. G. Zonneveld en M. Zonneveld-Bruijn. Wensen voor 1906.

2.7.1906 Pretoria. G. Zonneveld. Per 1.8 ontslagen. Een slag voor gezin; mijn vrouw wil terugkeer naar Holland.

1.12.1906 Pretoria. G. Zonneveld, M. Zonneveld-Bruijn. Wensen voor 1907. Heeft enige verdiensten met aller werkzaamheden. Ordenen magazijn van [uitgever/boekhandel] Höveker bijv., administratie van een rijwielenzaak. Solliciteer bij de scholen van Pretoria.

19.2.1906 Pretoria. G. Zonneveld. Dank voor ontvangst van portret van Emous.

14.12.1908 Pretoria. G. Zonneveld. Wensen voor 1909. Werkt nog op kantoor van de Eendrachtschool, hele administratie nu Collins weg is. Over mijn eigenaardige positie later.

**Inv. nr 405 Mevr. W.C. (Zuidervaart-) Spruyt (Pernis, Blesbokfontein), 1898-1906**

*Zie ook Inv. nr 406*

13.6.1898 Pernis. Mej. W.C. Spruyt. Toelichting : N.C. Zuivervaart is in Okt. 1897 vertrokken en hoopt binnen drie maanden zijn meisje - schrijfster dezer - over te doen overkomen en bij aankomst in Kaapstad met haar in het huwelijk te treden. Vraagt informatie om in Kaapstad te kunnen trouwen.

28.3.1899 Pernis. W.C. Spruyt. Zou 18 maart vertrekken, bagage al op Southampton – dan influenza. Ga nu op de ‘Briton’, in gezelschap met gezin [*P.J*.] Kloppers, de oude.

*Zie eerst Inv. nr 102 Johannesburg. P. vam Trotsenburg 27.2.1902 bijlage brief van W.C. Zuidervaart-Spruyt, 19.11.1901:*

April 1899 uit Holland. Uitvoerig verslag van oorlogstijd op plaas Rietfontein, van D. Schoeman; hij op commando, mevr. Schoeman, met dochtertje en mevr. Zuidervaart naar het dorp Lijdenburg. Mevr. S.M. Schoeman bij Gen. Kitchener ontboden: “ Mrs David Schoeman is “a plucky woman!”, die half april gevangen genomen werd met dochtertje naar kamp Pretoria). Mevr. Zuidervaart en echtgenoot trokken 24.10.1899 uit Lijdenburg naar Lourenço Marques en Holland.

*Inv. nr 406 brief van N.C. Zuidervaart 9.2.1902.*

23.3.1902 Pernis. W.C. Zuidervaart-Spruyt. Over Mevr. Schoeman, rijk voor de oorlog, en nu schrijft over armoede en honger over haar brief. .

**Ongedat. [Blesbokfontein]. W.C. Zuidervaart-Spruyt. Over ontbreken van CNO-subsidie voor de school bij Fourie, ondanks de zekere steun van Mansvelt; mijn man is al naar Zuid-Afrika gegaan, veel op eigen kosten, en nu is er geen steun en geen toekomst!**

28.9.1906 Blesbokfontein. W.C. Zuidervaart-Spruyt. Toen ik ging, wist ik: het zal wel niet zoo vinden als voor den oorlog, en bij de fam. Fourie is alles niet zoo conform als bij de fam. Schoeman in Lijdenburg; klachten. Heb nu zelf en met vrienden drie kamers schoon en de keuken zelfs gewit. Goederen uit Lijdenburg. Over school, leerlingen, logiesleerlingen, jong en oud, komen met presenties: hoenders etc. Mijn zuster hier. Publiceer in het Chr. Schoolblad niet over mijn onaangenaam verblijf! Aant. Van Mansvelt een aardige, interessante brief ontvangen!

**Inv. nr 406 N.C. Zuidervaart (Pernis, Rietfontein, Pernis, Blesboklaagte, Hamelfontein), 1897-1909**

*ZieI Inv. nr 405 W.C. Zuidervaart-Spruyt*

(Sept. 1897) N.C. Zuidervaart. Ontving J. Hagen en op diens informatie aanvaard ik die betrekking. Hagen schrijft Lijdenburg om telegrafische antwoord. Hoe dan ook: wil 9 Oct. op de Norman vertrekken.

(September 1897) Wil op 7 Oct. per ‘Norman’ vertrekken.

20.9.1897 Pernis, adres Spruijt. Geen 2e klasse plaats op de Norman, vertrek daarom op de Guelph. 16 October

26.3.1898 Rietfontein. N.C. Zuidervaart. Verontschuldiging voor niet-schrijven. Alles ging en gaat hier goed.

26.3.1898 Rietfontein Lijdenburg. Verontschuldiging voor lange tijd van niet-schrijven. Geeft beschrijving indrukkingen. School geopend 3.1.1898, dus vanaf 15 november 1897 was ik hier dus voor mijn plezier, werkte op kantoor Veldcornet – lijsten maken voor president-selectie. Kennismaken met genl P.J. Joubert. Over school en leerlingen.

19.11.1901 Pernis. Mej. W.C. Zuidervaart, april 1899 uit Holland.

*Inv.nr 102: 13.11.1901 R.G. Ockerse over mevr. Schoeman.*

*Inv. nr 104: 15.11.1901 (Amsterdam, Emous}: Over verblijd mevr. Schoeman, een vriendin wil kleren sturen, u kunt haar 2 tot 4 Pond geven.*

*Inv. nr 102: 19.2.1902 P. van Trotsenburg: Adres Mevr. Schoeman. In kamp Balmoral.*

*Inv. nr 102: 27.2.1902 P. van Trotsenburg. Mevr. sinds vier weken naar kamp Howick.*

12.3.1902 Pernis [N.C. Zuidervaart]. Ontving brief van mevr. David Schoeman, Burgerkamp Howich, Hospital Siding. Natal d.d. 9.2.1902:

Na veel rondzwerven zijn wij nu weer hier in Natal. Verwijderd ver van land en volk. Ach ik kan u nooit zeg hoe dat ik verlang naar mijn familie want het is nu die 16de dezes 10 maanden dat ik hen laats gezien heeft, maar laats besig heeft het hen tog nog gelukkig goed gegaan. Piet (een zoon van 16 jaar) was gewond deur zijn arm en bors, maar het was gelukkig maar net een vleesch wond, hij is al weer gezond. Martiens (Martinus een zoon van 14 jaar) is ook nog buiten. Nicolaas Schoeman zijn vrouw is ook dood, ook klijn Piet Schoeman zijn vrouw. Meester geloof mij dat het maar niet zoo een al te aangename leven is uit een grood huis in een ronde tent. Ach ik lust meer dan eenmaal een kopje lekkere varse melk want die heefd ik hier nog nooit gedrink van dat ik hier is. Als je ons Prezedent kan zien zeg veel groete aan hem van mij. Vraag ook aan hem of hij nog niet een weinig geld kan stuuren daar ik het tog zoo noodig heef al is het net een paar pond. Nu ik verlang veel om u allen weder te zien. Mogen die tijd maar spoedig aanbreeken dan zal ik zeer verblijd wezen. Nu lieve meester moet ik eindig met de beste groete aan u, verblijf ik u vriendin S.M. Schoeman.

P.S. Jellie moet tog maar gauw weer schrijven want ons was zoo verblijd om van jullie te horen, ik het veel nieuws maar mag niet schrijf.

Wat tusschen haakjes staat, is van mij [Zuidervaart]

17.3.1902 Pernis. N.C. Zuidervaart. Kopieën van brieven van mw Schoeman. U ziet dat zij aan het begin hooghollands te schrijven. Wat tussen haakjes staat is van mij. … Wat dunkt U zal ’t baten indien ik den President vraag; hij was onze huisvriend? Schaden zal ’t zeker niet.

8.2.1902 Howick… Wij waren zeer verblijd om van u een brief te ontvangen. Het was voor mij als een dropel water voor een dorstig ziel want ik was al zoo onrustig over jellie want ons kon kon nooit hoor waar dat jellie was. diefamielie P. Swart en Sussan is nog buiten voor zoover als ik weet. mijn man en kinders nog allen in ’t leven zoo ver als ik weet. Piet (haar zoon van 16 jaar) was gewont maar tog nu weer gezond. Ach, ik verlang veel naar ons Rietfontein …wij leefden hier in ronde tenten bij snags is het hier vreeselijk warm .. ik zonder een pennie geld zit want het is nu al 10 maanden dat ik onder die Engelschen is … hartelijk dank ook voor die aan prissentatie voor die klederen …die randzoen wat ons hier krijg kan ons nooit mee uitkom als ons niet bij koop zooals meel en groente want ons krijg maar een maal per week een weinig aardappelen voor 8 dagen dan is het niet eerst 2 kookzeltjes ons was hier al meer dan eenmaal zonder vleesch dat ons net met een stukje kop brood zit, en menigmaal heefd ons voor die avond niets om te eten … geloof mij dat hier meer als een arm vrouw is wat die gehuil van haar kinders zoo moet aanhoor zooals hullu van honger huil als andere niet menig keer medeeel van wat zij over hou dan moet hellu maar zoo naar bed gaan, … S,M, Scheman. P.S. ik zend u ook de mate van ons klederen.

11.8.1905 [Blesboklaagte] Bus 143 Middelburg. N.C. Zuidervaart. Min vrouwtje houdt u regelmatig op de hoogte van wat hier gebeurt. Eén dag Kaapstad, kisten vesiteren, permit krijgen. Ontmoeting met gezin Fourie, die deze oud-Ass.Genl en ex-Naturellen Commissaris de situatie u heeft geschreven. Alleen de verwoesting is erger dan ik dacht. Oom Tobias maar een koe inn de kraal, Daan de Waal zijn hele kudde bestaat nu uit 30 bokken 6 ossen en oom Hans nog 90 van zijn duizenden schapen heeft. Onderwijs: heel verhaal: eerst school bij [Christiaan](file:///\\Christiaan) Fourie, toen bij Oom Hans Steyn op Blesboklaagte, vrije, private school (buiten CNO). Heb er een goed, klein kamertje.

13.10.1905 Blesboklaagte. Ik stuur afschrift van de neerslachtige brief van zijn vrouw over overleg met dr. M[ansvelt]. Over school en financiën. Plannen van Jan Lombaard.

Copy van mijn brief aan Dr. Mansvelt. In overleg met Mansvelt en Emous besloten vraag Fourie te beantwoorden, met finantiële garantie van Mansvelt. [uitvoerig]

20.10.1905 Blesboklaagte. Gesprek met Fourie, die ‘vooralsnog’niet naar CNO wil gaan, op grond van een artikel in Volkstem van ds. Lingbeek, maar verder veel belooft.

9.12.1905 Blesboklaagte. School aangesloten bij CNO Toekomst? Amalgatie? ’t Geval Wissink (gekomen op advertentie v an Jan lLomaard).

2.9.1906 Bus Middelburg.[8 blz.] een brief van mijn vrouwtje. Was Kerstvakantie in tt Lidenburgse bij David Schoeman en vrouw – al mijn oude schoolkidneren kwamen ‘meester’ zien ‘k moest wijlen ante Saar met haar kanker misvormd gezicht groeten met een zoen wat toch alleen aan familkieleden wordt toegestaan. Betere situatier. Vrouw niet erg naar haar zin hier. Lief dochtertje

3.11.1906 [Blesboklaagte]. Nog steeds geen Bestuursvergadering [School} want Fourie komt niet en geeft ook geen geld. Ik blijf., omdat ik anders ik het geld van Fourie (nu 40 Pond) het nooit krijg. Verslag van Bestuursvergadering.

29.12.1906 Besbloklaagte. ‘k Denk U zoudt mijn vrouwtje nauwelijks herkennen als u haar weer zag: zoo mager, zoo vervallen, zoo hopeloos, zoo moedelos. Ze heeft ook nog niets als ellende beleefd zoo lang ze hier is. … Ons boerderijtje gaat aardig ‘vorentoe’. Behalve onze 30 hoenders hebben we nu 100 kuikens, 16 oudere 25 jonge eenden, een paar kleine kalkoentjes, een bok en een geit, een paar varkens, en 2 aarzen, waarvan een binnenkort gaat kalveren. Dat is ons boerderijtje. Maar jong als het is, levert het ons nog niets op, ja, ’t vraagt nog uitgaven. Mijn huis staat er goed bij. Maar als u mijn handen zouden zien.

15.1.1907 Blesbokfontein. Ontslag genomen, nieuwe schoolbestuur, Gouvernements school, nieuw huis etc. Fourie boos.

Ongedat. [Medio 1907] [Hamelfontein] Vrouw iets beter, dochter Transvaals welvaren, schoonzuster fris en gezond. School bij Hans Steyn medio januari geopend met 18 leerlingen. Fourie uitgekocht, nam 4 of 5 mensen mee. Armoede alom. Schoolzaken, CNO of Gouvernement.

1.8.1907 Hamelfontein. Bij vorige brief was ik nog CNO onderwijzer. Vandaag niet meer. Gouvernement neemt school over, ‘t ging niet, bleef op 8 leerlingen; twee dagen na overgave al 32. School gebouwd door ouderling D.R. Opperman. Wat moest ik doen? Er mijn huisgezin te doen lijden door mijn volhouden, niettegenstaande bijna de gehele natie zich niet wil doen gelden als zelfdenkend en zelfhandelend, maar gedachteloos achter Smuts aan loopt!. Heb ik verkeerd geghandeld – vernieuwde CNO-beweging in Potchefstroom? Op school een zootje, mengelmoesje in Engels Hollands.

4.8.1908 Hamelfontein. Vrouw heeft nog steeds lintworm, ik maag, vegetaries eten. Geen klachten over de school.

29.8.1908 Hamelfontein. Overkomen van onderwijzers uit Holland, moeten hoofdakte hebben. Over het Hollands, Afrikaans, Engels. Verenigde kerk voor Afrikaans - Besselaar ging naar Vereenigde Kerk, ivm. Bosman; helpt bij promosie. Van Oostrum ging van Herv. Kerk naar Verenigde, en Uilkens verruilde de Herv. voor Church of England. Pretoria is een Hollands kletsdorp.

25.2.1909 Hamelfontein. Zoon geboren.

11.12.1909 Hamelfontein. Gesukkel met de school, nawerking Fourie-affaire. Denk voor school te veranderen. Vennootschap met procureur van Woudenberg en Opperman een gehuurde plaas Kwaggafontein, als ik verander, ook een stukje grond (Bliksein, naast Hamelfontein) kopen. Kan geld[500 Pond] lenen bij Voorschotkas? [kanttekening van Mansvelt: richt je op Roosegaarde Bisschop in Pretoria]. Naar een Gouvernementsschool appliceren te Wast Alleen.

**Inv. nr 407 J. Adolfs Jr (Gortel), 1898**

19.11.1897 Gortel. Is Hoofd Chr. School te Gortel. Vragen beantwoord aan Van Lennep gezonden

31.1.1898 Gortel (gemeente Epe). Vraagt nadere informatie.

Ongedat.

18.5.1898 Gortel.

25.8.1898 Gortel.

14.1.1899 Gortel. Onder meer vragen over financiën.

**Inv. nr 408 H. den Breejen (Nijmegen), 1898**

20.11.1898 Nijmegen. Onderwijzer in Zetten. Zuster gaat toch niet mee, dus een plaats waar kan kost en inwoning vind.

22.11.1898. Niet meer beschikbaar ivm familie – moeder tegen mijn vertrek.

**Inv. nr 409 J. Delfos (Delft), 1898**

6.12.1897 J. Delfos. Solliciteert, heefd hoofdakte en boekhouden. Aanbevelingen van J Postma, hoofd school Martha Stichting Alfen a.d. Rijn, enJ. Couvée, hoofd N.H. tusschenschool Rotterdam.

23.2.1898 Trekt sollicitatie in.

**Inv. nr 410 J.L. Dotman (Sliedrecht), 1898**

6.4.1898 Sliedrecht, onderwijzer. Kan na 1 juni vertrekken.

19.4.1898 Briefkaart Dordrecht. Sliedrecht. Heb mijn ontslag genomen en kan tweede week van Juli vertrekken.

30.5.1898 Dordt. Vertrek 16 juli per ‘Scot’ van Southampton. Gisteren verloofd met mej. W.P. Hennekam, onderwijzeres te Sliedrecht. Hoe moet ik van Pretoria naar Rooikrans reizen?

[4.6.1898] Notitie van Emous. Antwoord: Dotman vertrek per ‘Scot’. Notitie van Dotman, 4.6.1898 Vertrek 16 juli, ongehuwd. Neem alleen aanstelling te Rooikrans aan. Graag info per telegram.

7.11.1898 Amsterdam. Consulaat-Generaal ZAR. Overr financiën, tbv Dotman.

**Inf.nr 411 A.G. Groenman (Groningen), 1897**

14.12.1897 Groningen. Vraagt informatie, wil een gesprek.

16.12.1897 Groningen Zie af van plan, na bericht van overlijden door hersenontsteking van een zuster, directrice van het Volkshospitaal te Pretoria.

**Inv. nr 412 Ph. J. Hardonk Elst O[pper] B[etuwe], 1898**

28.3.1898 Ben onderwijzer, op openbaar onderwijs, ben Ned. Herv., was in Deventer lid van Chr. Jongel. Vereniging. Vraag info.

11.4.1898 Solliciteer voor (advertenties in Chr, Schoolblad) op Lijdenburg of Heidelberg. Speel orgel en kan de Psalmen en gezangen spelen en de liederen van Sankey en Ph. Philips.

**Inv. nr 423 D. Koelewijn (Koog aan de Zaan), 1898**

22.3.1898 Koog aan de Zaan. Zend hierbij het formulier ingevuld terug. Hoop wel nog een maand te krijgen om mijn familie op te zoeken.

25.4.1898 Koog aan de Zaan. Vraagt of een kennis, die ooit onderwijzer was maar nu inspecteur van een Levensverzekering is, toch als onderwijzer naar Transvaal kan gaan. En een zuster van mijn vrouw, coupeuse, wil meegaan – is er een bestaan als coupeuse voor haar in Transvaal?

**Inv. nr 414 H. Lampen (Goes, Smilde), 1898**

4.7.1898 Goes. Het benoeming te Sterkstroom aanvaard.

29.7.1898 Smilde. Met De Vries & Co in onderhandeling, ons vertrek is 24 september.

29.8.[1898] Goes. Over financiën.

**Inv. nr 415 H. Pos (Hoofddorp), 1898**

15.3.1898 Hoofddorp. Solliciteert voor advertentie om een gehuwde onderwijzer in Ons Schoolblad.

6.6.2898 Hoofddorp. Sprak met Secretaris Dept/v/ Onderwisj [C.G. de Jonge], spreekt hem graag nog eens ten Uwent.

**Inv. nr 416 IJ. Van Randen (Brielle)**

7.7.1898 Solliciteert.

19.7.1898 Brielle. Stuurt ingevulde vragenlijst terug.

18.11.1898. Brielle. Over periode voor ontslagname.

**Inv. nr 417 L. van Straalen (Utrecht), 1896**

2.9.1896 Aan F.K. van Lennep, over getuigschriften [Met aantekening van Van Lennep, 10 sept. 1896: stuur getuigschriften]

23.9.1896 L. van Straalen. Aan Emous: Ben 27 jaar, sinds op 14-jarige leeftijd kwekeling.

?.8.1896 B.R. Verburgt, Utrecht, getuigschrift voor L. van Straalen, sinds 1.2.1896 werkzaam op zijn Chr, school

14.9.1896 Ouddorp. H.H. Kerkhoven: V an Straalen werkte van augustus 1893-febr, 1896 op zijn C hr. school

19.9.1896 Dirksland. L. van Oversteeg , getuigschrift Van Straalen, maart – augustus 1893 werkzaam Chr. School

Bijlage: lege envelop, geadresseerd aan Van Straalen, Braamstraat 16, Utrecht.

**Inv. nr 418 W.C. Uittenbroek (Rotterdam), 1898**

8.6.1)898 Rotterdam. Zal alleen vertrekken, gezin spoedig daarna. Was november l.l. wnd. Hoofd in Ede.

29.9.1898 Rotterdam.

**Inv.nr 419 A.U. Wanders-Vuijk (Den Haag), 1897**

19.10.1897 Den Haag. Vraagt nadere informatie ivm. een benoeming te Nijlstroom te aanvaarden.

23.11.1897 De Haag. Legde de zaak voor aan ds. Van Gheel Gildemeester en ds. Gerth van Wijk (voorzitter schoolbestuur). Nog vragen, maar bereid om te gaan. Laat mijn kleine jongen voorlopig hier.

30.11.1897 Wil 8-jarige zoon toch meenemen.

7.12.1897 Ga niet naar Nijlstroom, dokter raadt het af ivm. mijn (drie) kinderen.

[*Vgl. Fonds tbv Hollandsch Onderwijs in Zuid-Afrika, inv. nr 541: sollicitatie van P.H. Wanders, Utrecht 18.1.1897*]

**Inv. nr 420 Onderwijzers die niet vertrokken zijn, 1897-1899**

22.3.1897 Ad. van Knapen, Moordrecht.

[?.7.1897] J.C. Francken, Maassluis.

?10.1897 L.C. Langhout, Ouddorp.

12.10.1897 J. Koolstra, Dieren.

19.10.1897 W.J. ten Hoor, Joure.

30.11.1897 C.M. Wimmers, Delft.

10.12.1897 P.T. Maaskant, Hendrik Ido Ambacht. Ingevulde Vragenlijst.

13.12.1897 J. Tijm, Haarlem.

18.12.1897 J. Brinkman, Mijnheerenland.

3.2.1898 J.W. Engelkes [*zie EM Inv. Nr 13 brief van Samsom: J.W. Engelkes is benoemd tot hoofd UILO-school*]

23.3.1898 P. Hoogenraad, Scheveningen.

1.10.1898 R.A.K….., Amsterdam. Over drs. B.H.J te Braake.

4.10.1898 C.A. W. van Rooijen ’s-Gravenhage.

19.11.1898 Marie Michelsen, Aardenburg. [en] 16.11.1898 G. Hofstede, Doopsg. Predikant Aardenburg,

2.12.1898 C. Toet, Loosduinen [en] Vragenlijst, met aantekening van H.J. Emous, 23.11.1898.

11.3.1899 Louise Wijnsouw, Amsterdam.

19.5.1899 J. Dussel, ’s Gravenhage.

10.2.1903 G.A. Aldus, Nieuwerbrug. Vragenlijst, ingevuld. [met enveloppe].

*G. A. Aldus (Barneveld 1883-1933 Zeist) had 1.2.1912 opnieuw contact met dr. N. Mansvelt (Archief Fonds Hollandsch Onderwijs in Zuid-Afrika, inv. nr 483). Hij werd de eerste directeur van de blindeninstelling Bartimeus te Zeist.*

Ongedat. [Bloemfontein]. Mej. P. de Zwaan. Nav. advertentie in *Chr, Schoolblad* voor een onderwijzeres op Instituut Eunice alhier. Als Holl. onderwijzeres die twee jaar op Eunice werkzaam is kan ik u informeren. Eunice is niet te vergelijken met een school in Transvaal, het is Engels ingericht. Ik ben de enige Hollandse, met twee Afrikaanse die liefst Engels spreken. Directrice, mej. Murray, spreekt Engels. Over niveau en sfeer.

**Inv. nr 421 Aan H.J. Emous gezonden foto’s van F.E.T. Krause, gezin P.J. Kloppers Jr, W. Klooster, A. Stafleu**

F.E.T. Krause, mei 1901;

P.J. Kloppers Jr met vrouw en dochter Sophie, Machadodorp 1908

W. Klooster, gezonden 22.2.1908 [foto gemaakt door P.J. Kloppers Jr; Klooster was op inspectie o.a. Machadodorp geweest]

Ongedat. A. Stafleu en vrouw [vermoedelijk}

**Inv. nr 422 P.J. Westerhoff (Nijkerk) over G. Kooijker, 1901**

1.7.1901 Nijkerk. P.J. Westerhoff heeft van consul-generaal bevestiging gekregen van het sneuvelen van zijn collega, de onderwijzer Gerard. Kooijker bij Pietersburg, 16 april 1901.

**Inv. nr 423 J. Smit (Vlaardingen), 1898**

Ongedat. Onvolledig. J. Smit. Argumentatie om de aanstelling niet aan te nemen. Weet niet wat zoon doet.

27.10.1898 Vlaardingen. J. Smit neemt benoeming in Transvaal niet aan, zoon eveneens.

**Inv. nr 424 Verslag overlijden van dr. H. Coster en C.G. de Jonge**

Ongedat.[1901?] Anoniem. Overlijden van dr. H. Coster en C.G. de Jong, de rol van De Jonge, zijn gezin, zorg daarvoor; commissie zal giften ontvangen.

Enveloppe NZAV geadresseerd aan H.J. Emous, poststempel Amsterdam 5 Mrt 1907

**Inv.nr 425 H. Graphorn (1919)**

Kopie van een ged. notulen van een bestuursvergadering van Fonds Hollands Onderwijs in Zuid-Afrika, nav. ingekomen schrijven van H. Graphorn d.d. 14.2.1919, die in 1909 door het Fonds als onderwijzer naar Angola werd gezonden.

*[Henk Graphorn (Appingedam 24.10.1887-26.3.1960 Potchefstroom), gehuwd met Rachel Petronella Kleynhans (15.0.1894-7.6.1968 Potchefstroom), twee kinderen.]*

**Inv. nr 426** **R.A.I. Snethlage, consul-generaal ZAR (Amsterdam), 1900**

23.11.1900 Notitie van consul-generaal Amsterdam Snethlage over salariëring van o.a. enkele ambtenaren en onderwijzers, o.w. Leemans, van de Bergh, C.J.P. Meijers, H. Scholtens [vgl. Inv.nr 342].

**Inv. nr 427 Staat van toegelaten en vertrokken onderwijzers, 1905- 1906**

Concept (Mansvelt?). 36 onderwijzers )Afrikaners), toegelaten en (gedeeltelijk) vertrokken van dec. 1905 t/m 1 juli 1906.

**Inv. nr 428 Ruck (Pretoria), 1904**

15.5.1904 Sunnyside Hospitaal Veldoornstraat. Ruck [arts?] Over Wagener die huis gaat verkopen Patiënten stroomen toe; veel werk, kankerpatienten die twee keer per dag verfrischt moeten worden. Linnengoed, doeken, tafelgoed en spreien nodig. Dames Beyers en Armstrong bij Lady Lawley om hulp, goederen uit Irene. Zustervereniging. Tonen dat Afrikaners kunnen werken.

Neef A.[J.] van der Walt is ouderling in de dopperkerk te Potchefstroom. Wordt waaschijnlijk hoofd van voorbereidende school vor het Seminarie dat van Burgersdiorp naar Potchefstroom verplaatst wordt.

**Inv. nr 429 Codelijst voor kabeltelegrammen over categorieën onderwijzers die nodig zijn in Zuid-Afrika.**

**Inv. nr. 430 Verzoek van het Fonds tbv Hollandsch Onderwijs in Zuid-Afrika aan het Taalfonds met verzoek van financiële steun, 1897**

x.11.1897 Bestuur Fonds tbv Hollandsch onderwijs in Zuid/Afrika aan Bestuurderen van het Taalfonds, Amsterdam. Fonds heeft al meer dan 100 onderwijzers gelegenheid grgeven naar Zuid-Afrika te gaan. Het kapitaal, bij het begin van deze actie ongeveer f 9000, is uiteraard onvoldoende. Fonds heeft al f 15.000 geleend van U. De recente overkomst van de Randonderwijzers Jansen, Wechgelaar, Thomassen en Kloppers vergden veel geld (grote gezinnen, lange periode ondersteunen). Vragen een gift van f 5000.

Idem. Concept. Aanvraag f 4680

Idem: concept. Aanvraag 4640

**Inv. nr. 431 Briefkaarten aan H.J. Emous, 1907-1916**

Briefkaart. Gestempeld Amsterdam 11.5.1909. H. Bavinck aan H.J. Emous: Vr.H & Br. Gedachtig aan het beter laat dan nooit, meld ik U thans dat de naam van uw vroegere leerling, die ik in Kalamazoo ontmoette, is Mr Van der Horst. Hij was een weesjongen in Neerbosch maar was ook uw leerling, werd in amerika architect, en hjad, toen ik hem onmtm,oette, den bouw aangenomen van een chemisch laboratorium te Ann Arbor (Michigan) voor 350.000 dollars. Hoogachtend, H. Bavinck

Postkaart. Jac. van Belkum, 28.10.1916 Stuurt ex. Almanak Kerk. 40-jarig jubileum van ds M.J. Goddefroy en zelf in febr. Ook 40 jar gehuwd en prediaknt

Betaalbewijs van f 50 door N. Boelen, Amsterdam voor CNO in de Oranje V rijstaat 6.1.1905

J.Bollhausen, Solingen – lege enveloppe aan Chr. School blad, 31.1.1903

A.Frederikse, KNOarts, Amsterdam. Afspraak Donderdag 7 april kwart voor éénen.

Huwelijksaankondiging van Arnoldus Kap en Hester Sophie Otto, Ned. Herv. of Geref. Kerk Zeerust 19.12.1909

Kaartje, P. Ha…., Amserdam 29.3.1907. Stuurt f 50 voor Hollands onderwijs in OVS.

Ansichtkaart Sestri Levante. Ongedat. C.H.L. Geniet huer van vakantie

Visitekaartjke W.N.J. Maks, onderwijzer, Zetten

Visitekaart Gezegend Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar. Van CV.J. bvan Rijn, L.M.O., Universiteitstr. 4 Kaapstad 12.12.1914

**Inv. nr 432 Inlichtingen aan toekomstige onderwijzers voor Transvaal.**

Informatie, 4 blzl, gedrukt. Informatie geven J. Bergmans en A.H.H. Sausenthaler, werkzaam op het Dept. van Onderwys te Pretoria, .

**2.2.7 GELIEERDE ORGANISATIES**

**Inv. nr 433 Konsept-Statuten van de Vereniging voor Vrij Christelik Onderwijs in Tansoranje**

Typoscript. 2 blz.

**Inv. nr 434 Reglement van de CNO, in Noordelijk Oud-Natal, en Reglement voor de Raad van Examinatoren CNO**

Reglement van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs, in Noordelijk Oud-Natal. Gedateerd Dannhauser, 25 November 1904 F.J.Opperman, J.C Adendorff, N. Tromp, G.J. Wissing (Gedrukt bij N.D. van der Reyden, Postbus 830, Pretoria)

Reglement voor den Faad van Examinatoren. Vastgesteld 30 December 1904 Dr. H. Reinink, secr. Raad van Examinatoren, en Goedgekeurd door Hoofd-Commissie voor CNO, H. Visscher, Secr. CNO. Gedrukt, 12 pp.

**Inv. nr 435** **Statuten der Vereeniging van Chrsitelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen, opgericht te Utrecht den 14 October 1854/ 1901.**

Vastgesteld in de Algemene Vergadering, Rotterdam den 28sten en 29sten Mei 1901. Gedrukt, 8 blz.

**Inv. nr 436 Brochures ter werving van leden van Vereeniging voor CNO,** 1905

Brochure over Plan van organisatie van een Vereeniging voor CNO, OOretiria december 1905. Commissie Ds. H.S. Bosman, voorzitter, Ds. M. Postma, Profdr. P.J. Muller, A.D.W. Wolmarans, General C.F. Beyers, H. Visscher, secretaris.

Formulier, Pretoria Januari 1906: Opgave namen van bestuurderen

Formulier [soortgelijke oproep]

**Inv. nr 437** **Statuten en Huishoudelijk Reglement van de VVOOZA (1894),** en **Statuten Vereniging van Onderwijzers in de Oranje Rivier Kolonie (1907)**

Statuten en Huishoudelijk Reglement van de ‘VVOOZA’(1894), opgericht 28 Maart 1894. N..D. van der Reyden, Drukker, Pretoria, 13 blz.

Vereniging van Onderwijzers in de Oranje Rivier Kolonie (Zoals vastgesteld op de Algemene Jaar Vergadering, gehouden te Boemfontein op 2 en 3 Okt. 1907). Uitgegeven door ‘t Dageliks Bestuur ….. Statuten (1-4 recto Nederlandstalig en 1-4 verso Engelstalig)

**Inv. nr 438 Correspondentieblad Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en \onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen No. 3, 1907**

Drukproef.

**Inv. nr 439 Concept-statuten voor een op te richten Zuid-Afrikaansche Vereeniging voor Christelijk Natioaal Onderwijs.**

[Met] Begeleidend schrijven, Potchefstroom, Juli 1907. Prof. Jan Lion Cachet, J.F. Botha, Predt. Ned. Herv. en Geref. Kerk, H. Venter, Oudl. Ned. Herv. Kerk, P.J. Schutte, Oudl. Geref. Kerk, J.D. du Toit, Predt. Geref. Kerk

**Inv. nr 440 Christelijk Nationaal Onderwijs in de O.R.K. Standaards**

Standaard/leerstof voor de klassen 1-7; Voor Latijn, Fransch, Hoogduitsch, enz.; Voor de Mathetische vakken; Proeve van een Leergang voor het Teekenonderwijs op de Chr.Nat.Scholen van ORK.

**Inv. nr 441 Het Schoolblad/The Teacher 15 Juli 1910**

Orgaan van de Vereniging van Onderwijzers en Onderwijzeressen in de Oranje Vrijstaat. Reactie Prof. Robertson, W. Honicke, A. Werth, W.G. Wessels, H.H. van Rooijen.

**Inv. nr. 442 Reglement van de Vereeniging voor CNO, in Noordelijk Oud-Natal.**

1 blad.

**Inv. nr 443 Reglement voor Hollandsche buitenscholen**

Reglement en Subsidie-regeling

**2.2.8 Huisorgaan van het CNO ‘CHRISTELIJK SCHOOLBLAD’**

**Inv. nr 444 Brieven aan de redactie van het Çhristelijk Schoolblad’, betreffende lidmaatschapen en bijdragen**

Ongedat. ’s-Gravenhage. Schrijven van C. Blommendaal, Uitgever van het Christelijk Schoolblad. Stuurt vier weken het Chr. Schoolblad**Inv. nr 376 J.J. de Visser (Doetinchem), 1898**

20.4.1898 Doetinchem. Had contact met Moora. Heb hoofdacte, acte vrije- en orde-oefeningen der gymnastiek, diploma Toonkunst voor zangonderwijs; geef al vier jaren muziekonderwijs aan de inrichtingen van Ds. J. van Dijk, aan de Groen van Prinsterer school en de chr. school – hoofd dhr Leerink. Wil liefst trouwen voor de reis.

27.4.1898 Doetinchem. Beschikbaar per 1 augustus. Geen geld voor reis van mijn meisje/vrouw.

15.7.1898 Bolswa

rd p.a. bruid, G.J. Treffers, Dijlakker-Bolsward Tevreden met 25 Pond. Vertrek 20 augustus.

**Inv. nr 377 D.J. Schendstok (Amsterdam), 1902**

23.12.1902 Amsterdam. D.J. Schendstok. Timmerman en Makelaar, Nassaukade. Vraagt adres mej. Visser-Steen. [zie Inv. nr 375]

**Inv. nr 378 –**

[Naar Inv. nr 375]

**Inv. nr. 379 H. Voordewind (Spioenkop, Vlakfontein, Vaalbank, Knochdhu, Klipspruit, Lydenburg), 1897-1921**

*Zie ook Zuid-Afrika Huis. Beeldbank foto’s H. Voordewind, map 91- en 92-*

*Ongedat. Railway Station Ermelo (Transvaal) Post Card. H. Voordewind p.f. < Fotocollectie*

23.5.1897 Kaapstad. H. Voordewind. Over de reis

10.6.1897 Spioenkop pk. Bethal via Standerton. Door bemiddeling van Mantel op Departement mij bekend. Over broer W. Voordewind (Amsterdam). In de kost bij een boer. Geef orgellessen

23.8.1897 Spioenkop. H. Voordewind, kamp Middelburg,

20.9.1897 Amsterdam. Mej. C. Voordewind. Brief van mijn man, met geld, dat ik hier overhandig.

1.11.1897 Spioenkop. H. Voordewind. Heeft reiskosten voor zijn vrouw gezonden. Aanwijzingen voor har reis.

9.1.1898 Spioenkop. Overkomst van vrouw en kinderen.

15.3.1898 Spioenkop. Kosten van het leven hier. Lijstje van prijzen van dagelijkse benodigdheden.

20.6.1898 Spioenkop. Stuurt foto’s.

17.3.1899 Spioenkop pk. Bethal via Standerton. Inspecties van Stoffberg en Moerdijk goed. Ben gereformeerd, werk te midden van hervormden, maar hoort hoogstzelven van ‘dopper’ hoor. Over zingen van gezangen, kerkgang. Stuurt foto’s en mensen er op. Over huiselijk werk van de vrouwen, mijn werk in de tuin,

21.1.1900 Spioenkop. Het gaat hier goed. Was 4 weken op het lager. Ivm bevallen van mijn vrouw nu thuis. Eerst geen paard, 18 december naar de oorlog. Naar via Elandslaagte naar Ermolo-lager bij Ladysmith dan bij Tugela. Uitvoerige beschrijving leven op wacht bij de Tugela,

23.6.1901 Middelburg. Aan Vader, moeder, brs en zs! Schrijft niet teveel, ivm. De censor. Hoge prijzen voor kleding edgl. Hier, in Volksrust waren die gewoon. Ben meeluitdeeeler in het commissariaat, vedient f 1,50 per dag – maar per week kost kookerij f 1.50 en de was f 1,50. Vrouw en kinderen op de plaats, moeilijk daar, al tijden geen meel, suiker, koffie, thee daar. Kaalvoets lopen – wil ze hier krijgen. Broer denkt dat ik uitgezet wordt – afwachten.

Met envelop, gericht aan W. Voordewind Vondelkade 25, Amsterdam. Met 5 postzegels, gestempeld en stempel van de censor Passed. 25 jun.1901 Burgher Camp Middelburg.

7.7.1902 Middelburg. Ontving Chr. Schoolblad – had in geen twee jaren geen gedrukt Hollands gelezen! Was 4 februari ontsnapt, samen met J. De Clercq, op 15 Febr. Weer gepakt en dus nog hier, bij fam. Zerbst. Verslag belevenissen, ook van zijn gezin (ook in kamp gekomen).

25.1.1903 Vlakfontein. Post Card. School op 2.1. school geopend door ds. Burger met Neh.2. 23 leerlingen, op kistjes, kastjes, primitieve tafeltjes enz.

17.5.1903 Vlakfontein.

2.8.1903 Vaalbank.

19.8.1903 Vaalbank pk. Nooitgedacht distr. Ermelo.

25.10.1903 Vaalbank. Situatie, armoede.

9.11.1903 Vaalbank.Er is nu in de buurt een postkantoor geopend: po Bosmanspan distr, Middelburg, Transvaal

20.12.1903 Vaalbank pk. Hendrina Bosmanspan distr. Middelburg. Voordewind is er nu geheel onder! Moedeloos. ’t Is zwaar om te bedelen, maar tot wien zal ik mij anders wenden? Ik denk daar aan den Heer [W.]Hovy [industrieel, Antrirevolutionair politicus]. Maar ik heb niet zoo persoonlijk met hem omgang gehad. Voor schoolmeubelen. Heeft 50 Pond nodig.

17.1.1904 Vaalbank

21.2.1904 Vaalbank.

26.2.[1904] [Vaalbank] Hendrina. G.J. Beukes aan H. Voordewind.

Ongedat. G.J. Beukes [aan Voordewind}

29.2.1904 Vaalbank.

29.2.1904 Vaalbank

8.5.1904. Vaalbank. Dank voor f 300 ontvangen.

10.5.1904 Vaalbank Dank voor f 300 ontvangen van Hovy dankzij uw bemiddeling

16.10.1904 Zandfontein pk. Smutsoog, distr. Ermelo. Over gedroogde perziken, eerder aan Emous gezonden. Tegenspoed op vorige plaatsen: bij de eeerste boer vreselijk bedrog, bij de tweede sterfgeval en de derde watergebrek. Nu bij H.M. Grobler op Zandfontein (deel van de plaats Hartebeestfontein) . Slikkerveer drinkt vreselijk. Zoons Hendrik (14). Johanm (11) Ciornelis 9 en Paul 7, dochter Wilehlemina gaat trowuen, in kamp een Duitser leren kennen. O. Heinicken, op Wonderfontein.

28.3.1905 Zandfontein. Op 11 maart vergadering afdeling Onderwijzers Ver. te Ermelo.

5.4.1905 Zandfontein. Nieuwe school:Adres: Knochdhu po Lake Chrisssie distr. Ermelo. School bij J.J. Esterhuizen.

18.6.1905 Knochdhu.

7.1.1906 Knochdhu

11.3.1906 Knochdhu po. Lake Chrissie.

22.4.1906 Knochdhu.

7.10.1906 Knochdhu

5.12.1906 Knochdhu

5.12.1906 Knochdhu. Aan bestuurders v/h Schoolfonds der NZAV te Amsterdam. Had 30 juni aanvraag voor steunverlening gezonden

18.2.1907 Knochdhu.

25.3.1907 Knochdhu.

5.5.1907 Knochdhu.

14.6.1907 Kochdhu. Besloten in overgaan aan overheid als er 25 leerlingen er zijn - nu slechts 17.

21.10.1907 Knochdhu. School aanpassen aan Gouvernements-stelsel.

20.6.1909 Knochdhu. [10 blz= 3 blz. Boeken/administratie die hoofdonderwijzer moet bezitten]

20.9.1909 Report of Inspection 20.8.1909

29.1.[19]10 Stempel Amsterdam Post Card. Foto van eigen school en huis Beste wensen voor 1910 < Fotocollectie

29.1.[19]10 Stempel Amsterdam Post Card. Foto van dhr. en mevr. Voordewind en leerlingen. < Fotocollectie

1.3.1910 Knoechdhu. Over Van Eijken, hij woont niet ver weg, hebben contact, maar niet frequent. Over familie.

22.11.1910 Klipspruit po. Badfontein distr. Lijdenburg. Vorige school onder de leerlingental van 25. Vraag uit Klipspruit. 14 oktober op reis

Ongedat. Postzak Klipspruitschool, Lijdenburg. Dank voor de 24 schoolplaten. Mijn vrouw is bij onze dochter, kleindochter heeft typhuskoortsen.

27.3.1921 Lijdenburg. Beken al zo’n 5 jaar niet te hebben geschreven. Ben 64, wel nog doorgaan lesgeven; al 46 jaren onderwijzer, 24 jaren al hier. In de jaren 1913-20 waren zwaar, financieren 3 studerende zonen; de jaren 1902-19 al tevreden als alle monden gevuld konden worden. In de 24 jaren dat we hier wonen, de wereld veranderd. Ook op school, eerst was de onderwijzer knecht der knechten,nu een menswaardig bestaan. In 1897 een paar honderd onderwijzers, nu over de 5000. Groeten van mijn vrouw en kinderen, die al over de hele Transvaal nu verdeeld zijn.

**Inv. nr 380 Johanna M. Voorham (Bloemfontein), 1909**

28.11.1909 Bloemfontein. Johanna M. Voorham, Senior Hollandse Onderwyseres, Eunice Meisjessschool. Vraagt correctie van een artikel in het Chr. Schoolblad van 6.11.1909 over onderwijs op Eunice School en haar zelf.

**Inv. nr. 381 H. Vos (’s-Gravenhage, Johannesburg), 1898**

12.1.1898 ’s-Gravenhage. Solliciteert. Onderwijzer met hoofdacte, acte Engels, bekend met orgelspel.

17.1.1898 ’s-Gravenhage. Liever niet voot commssie komenen was er al in 1891

30.5.1898 Johannesburg. Ben vakdocent Hollands aan de Duitse school te Johannesburg, ad 250 Pond; maar alleen aan huishuur meer dan 120). Als opvolger van dhr Floor, die na vijf maanden hoofd van de Bultschool werd.

**Inv. nr 382 M. de Vries (Nunspeet), 1898**

6.10.1898 Nunspeet. M. de Vries, onderwijzer chr. school Nunspeet. Vraagt informatie.

**Inv. nr 383 A. Waasdorp**

22.2.1899 Utrecht. A. Waasdorp is benoemd, vraagt nadere informatie.

**Inv. nr 384 F.W. Wagner (Pretoria) 1901**

14.3.1901 Pretoria. [Briefpapier met rouwrand]. F.W. Wagner bedank, mede namens zijn vrouw, voor wat u hebt gedaan voor onze kinderen Louis Polderman en onze dochter. Van Rooyen Sr is vrijwel in Holland en zal u wel vertellen over de situatie hier.

**Inv.nr. 385 N. Mansvelt/ZA Voorschotkas (Amsterdam), 1906**

23.6.1906 Amsterdam. N. Mansvelt. O.a. over Oosteindschool.

**Inv. nr. 385 A..J. van der Walt (Hees), 1902**

?.11.1902 [beantw. 20.11] Hees bij Nijmegen p.a. Mej. Knuttel. Over reisvergoedingen. Gaat niet op kosten van Mej. Knuttel naar Zuid-Afrika.

9.6.1903 Potchefstroom. Dank voor ontvangen twee kisten boeken ter verspreiding. Kosten: heb net een erf gekocht van 300 Pond, om huis er op de bouwen en er te wonen. Over opbouw bibliotheek, kosten voor kopen apparaten voor fotogerafie (voor artikelen). School gaat goed, 30 leerlingen; dankbaar lid van CNO, groei aantal CNO-scholen in zijn omgeving met onderwijzers als Van der Tak (Boschhoek) en S. Boersma (Leeuwpoort, Eng. School). Kan Ned. Bank en Cred.Ver. mij geld lenen voor de aankoop van dat erf in Potch?

**Inv. nr 387 H. Wechgelaar (Klerksdorp, Ragama), 1898, 1901**

7.5.1898 Klerksdorp. ’t Gaat goed met school. Inspectie van te Boekhorst die ‘nu juist niet bekend als een warm voorstander van Christelijk onderwijs. Hij heeft ons echter zeer mbillijk beoordeeld. Goed personeel, slechts een onderwizjers die de refrmatie nog niet aanhangt. Van der Mark verwacht dezer dagen zijn familie;hijdraagt het verlies van zijn zoon. Van der Mark, eerste assstent. Verdient 350 Pond. Vor zijn grote gezin zeker nodig; hij heeft geluikkig een ruim huis voor 5 Pond p.m. – het leven is driemaal zo duur als in Holland. Van Oostrum op bezoek ehad op weg naar Kafferskraal. B rief van De Wit, Thomassen en vrouw fris terug van Durban – hadden wekenang typhus – gaat naar Bloemfontein voor een Kneip-kuur. Kloppers krijgt ook |Engelse leerlingen na overgang naar ovverheid. Zwijg maar over kerkelijke toestanden.

8.12.1901 Ragama [Ceylon] [in het Engels]. Dank voor ontvangen tabak. Life is very dull here, and growing duller en duller. Mist kranten.

**Inv. Nr 388 L.M. Wegerif (Elandsfontein. Pretoria, Burtt’s Island), 1897-1902**

9.11.1897 a.b.s.s. ‘Moor’. Dank voor mij een goede toekomst te verschaffen. Ontmoette op Holborns Station Mr. B. Frankenbergh, Hollands sprekend gids voor 5 shillings per[persoon, een net persoon, drinkt niet en heeft voor zeer weinig geld ons zoo wat geheel Londen laten zien voorzover een dag dat kan. Op boot was eten slecht en behandeling ook. Goed geslapen in Londen, om 9 u op Waterloo station en Frankendael regelde kaartjes en plaatsje etc. naar Southampton, daar gelijk aanboord. Een Hollandse dame met 2 kliene kinderen 2e klasse: daar moetr ze de broek aan hebben om dat de doen!

10.1.1899 Elandsfontein. Lang niet geschreven, voortdurend ongesteldheid, koorts, nu hersteld. Was 7 maanden h.d.s. Hartingsburg; vorig jaaar junio hioer school geopend met 26 leerlingen, bijna allen van behoeftige ouders, hun logies betaalt door de overheid In januari verlieten vier leerlingen de school, genoeg geleerd, om lidmaat te worden en te trouwen. Er kwam ze in de plaats. Kreeg vandaag een brief van velsdcorrnet F.A. Grobler: kom op mijn plaas, ambachtssschool. Maar heb contract voor een vol jaar hier. Woon bij b roers MHJ en G. van Staden; huis voor mij, en 7 kostleerlingen – bediend door een kafferjongen. Kostschool: 10x3 meter, 1 grote en 2 kleine kamers, zonder raen, vloer koemest, rieten dak, vrouwelijke hulp ontbnreekt – zie op tegen komst van mijn vrouw, hoezeer ik er aan vrlang!. Ik mag een gerieflijk huis bouwen , maar mijn Amsterdamse vrouw en ikmken haar!

5.3.1901 Hospitaal Pretoria. Door kafferpolitie aan de Sabie evangen genomen, ben als Prisoner of War naar Pretoria gezonde, werd er binnen 5 dagen zwaa rziek, flammaion in de linker long. Maar de Engelse dokter Holluck en zuisters Poll en Gibson door Gods hulp zegevieren over mijn ziekte

16.3.1902 Burtts Eiland. Bijna alle onderwijzers zijn hier. We geven gratis onderwijs. Mr Hollebrands, Varekanp, Standaard I; Gaarkeuken, Wüst II, A.C, Schülenburg Geschiedenis II, III, IV;

P. Vermaas, Engels IV; Wepener Bijb. Gesch. III en IV, Eng. III;

vRijssen Rekenen III en IV; Wilhelmy Ned. Gaal Schrijven III; Neeb Bijb. Gesch. II, Schrijven IV; Wegerif Aardr, II. III. IV, Ned. Taal IV.

20.4.1902 Burtts Eiland. Dank voor tabak, wordt verdeeld onder de onderwijzers en onder hen die ‘toys’maakten, die volgende week U gezonden worden. Onder de Hollanders wordt gedacht dat U gaven alleen voor de Hollanders zijn, ik denk dat Hollanders niet bevooroordeeld mogen worden vergelijking anderen.

1.11.1902 Simonstad. Post Card.[gestempel Simonstown 3 nov. 1902 Eis van Bermuda naar Afrika voorspoedfig. Reisde 2e klasse, want kapitein adjudant. Hier ben ik Commandant van de kamp voor weinige dagen. Wa de toekomst zal opleveren, ik weet nog niet, maar de God, die ikals mjn Vader door het bloed van \Jezus Christus heb leeren klennen, zal mi helpen op al mije wegen. Dais is mij vaste vertrouwen. Groeten

22.novembner 1902 Johannesburg. In de voornaamste plaats van Z.A. het bropeinest vanalle opnerechtigheden. Aan boord van Cunard Line op 1 Nov. Simomstad, daar opgesloten in een ommuurd kamp, dan met 600 man per trein in 5 dagen naar Johannesburg. I huis bij Hamilton, bestuurder van een mijn. Volgende dag an het werk, als timmerman. Op zondag naar kerken, openm lucht en open lucht em zalen mij geheele pveragave aan jezus Christus en mjn doop om Bermuda, Met hme heb ik een nieuw leven begonnne. O. welk een zegen, welk een voorrecht een kind des Heeren te zijn in de ware beteekenis…. Mijne vrouw schreef mij, dat ook zij door Jezus’bloed gereinigd een nieuw leven wenschte te leiden, dat God haar zegene. Het is wel wat laat, maar Gode zij dank met te laat.

**Inv. nr 389 J. Wierema**

14.9.1897 Rotterdam. Solliciteert Wat voor enkele jaren was ik in den Briel uitgever en heb nog al wat gedaan voor de litteratuur der Chr. school. Thans sedert vier jaren redacteur van de *Nederlander*, hoofdred. Jhr. De Savornin Lohman. De politiek heeft echter alle aantrekkelijkheid voor mijn verloren. De politiek, zooals zij in onze dagen gedreven wordt, bouwt niet op, maar verwoest en verdeelt. In plaats van om christelijk te doen optrekken tegen het ongeloof is ’t verdeeld in grotere en kleinere facties, die elkaar tot den bloede toe bestrijden en daaraan kan ik niet langer meedoen. Wat ik zoo gaarne wensch, vereenen en verzoenen, blijkt mij onbereikbaar.

Toen dan ook in 1884 de Transvaalsche deputatie in ’t land kwam, was ik een der assistenten, die zich in betrekking met haar stelde.

Eén dag hebben de heeren Kruger, Smit en du Toit bij mij in den Briel doorgebracht. De president animeerde mij en mijne vrouw sterk, om naar Pretoria te komen en zeker zou ik zijn gegaan, indien niet een jaar later mijne lieve vrouw door den dood werd weggerukt. Nu zag ik geen kans meer, om de reis met de kleine kinderen zonder vrouwelijke hulp te maken.

Thans zijn de grootste bezwaren weggenomen en is de andere liefde voor Z. Afrka weer ontwaakt. Met nog grooter kracht dan vroeger gevoel ik een aandrang in mij, om te gaan leven en werken onder de eenvoudige boeren en de gaven en krachten, door God mij geschonken, te besteden aan de ontwikkleingen van een volk, dat een harden strijd heeft te voeren tegen Engelsche hebzucht.

Kracht en moed bezit ik, om ook in den eenvoudigsten kring dat volk te dienen. [Nav Chr. Schoolblad besloten. Heb acte hulponderwijzer geleerd, tijdelijk hoofd Chr. School Nijeveen en daarna op de school van F.C. Wijle in Amsterdam, chr. school Zierikzee en laatste chr. school Brielle.] Ben 48 jaar. Pas me aan de volksgewoonten daar, de ontberingen te Rietfontein.

27.9.1897 Rotterdam. Wil nadere informatie, zal aan Groningen getuigschriften vragen.

24.11.1897 Rotterdam. Twee meisjes gaan naar Barneveld en een bij bv. Rhijn.,

15.9.1902 Quaggafontein distr.Marico. Stuur exemplaar of Jong Transvaal. Bedoeling met het blad. Dank voor Chr,. Schoolblad. Getroffen met ericht over Schuil, die ikin de oorlog leerde kennen, wist dat hij gavangen was, maar zijn einde was mij onbekend. Met mij gaat het, zooals het kan gaan met een man die uit het veld is teruggekeerd, met niets anders dan oude versleten kleeren, gelapt met gelooide beestvellen. Daar ik geen ander onderkomen had, moest ik maar na de aflegging der wapens in een hotel te Zeerust gegaan. Dat was echter te duur en nu ben ik te Quaggafontein bij den Veldkornet van Kl.Maric, beste menscnen, maar die zelf bijna geen kost hebben om te leven.

Ik heb niets meer, om ook maar iets te kunnen beginnn. Wat de toekom,st zal geven, weet ik niet. Voor ruim 6 weken werd mij door een Engelsche Inspecteur van ’t Onderwijs toegezegd eene benoeming aan de op te richten school te Quaggafotein. De ouders drongen aan, dat ik zou aanne en gisteren ontving ik van den Directeur van ’t Education Departement, dat hij mijne aanstelling niet kan bekrachtingen, zonder opgave van redenen. [ vermoedelijk: dat i mij hart een boer ben gebleven.God heeft me drie jaar gered, zal het weer doen. Maar wel zorgen voor mijn kinderen in Holland. Is er hulp voor hen daar? Hoort bva een Commissie daarvoor – van Visser gehoord dat zijn vrouw en kinderen daar gedurende oorlog gesteund is. Ik begrijp dat een van de twee meisjes op het Diaconessenhuis te Arnhem werkt. Maar mej. Beerekamp zal voor haar kosten hebben gemaakt.

28.9.1902 Quaggafontein (Marico) . Over de dochters: de oudst bij ds. Van Rhijn, thans te Doesburg, ‘ze is nu op Diacanessenhuis Arnhem, andere dochter in opleiding voor apothecaresse; en de twee andere bij mej. Beerekamp te Barneveld. Kunnen ze hier kunnen komen met een van de vele Afrikaanse gezinnen die nu terugkomen? Mevr. Steyn of mevr. De la Rey misschien? Genl. De la Rey kent mij, als de schrijver van *Jong Transvaal*. Verblijf zelf bij Veldkornet Zeerust, H.J. Snyman.

**Inv.nr 390 Mej. I.M. van Wijk (Paul Pietersburg), 1898**

6.11.1898 Paul Pieterberg. Verslag van ervRING. Pretoria geeft geen flauw denkbeeld van het echte Afrikaansche leven – in Pretoria ontwikkelde, beschaafde menschen, Europeaanen. De stad is Europesch – centrum als Londen en Amsterdam, de woonstraten als Bloemendaal. Dan PP burg eenm groote dorre grasvlakte, rondom bergen, dertig huizen onregelmarig verspreid. Een kerk die tot de Kerst ook school is; 28 leerlingen. Voorm mij een ongecertificeerde Afrikaan meisje, klas temelijk verwaarloosd. School heeft 72 leerlingen. Hoofd de Boer, zijn zuster assistente [onderwijzeresse] . Salaris 150 Pond, aftrek 54 Pond voor huisvesting; kan 220 Pond per jaar door handwerkles aan meisjes P.S. Nog twee leerlingen gekregen.

**Inv. nr. 391 S.J. van Wijck (Heerenveen), 1898-1899**

18.5.1898 Heerenveen. Heb reeds schrijven van mej. Maakal. Oudste zoon komt van de HBS af, komt kwekeling bij mij worden.

10.11.1898 Heerenveen. Tevreden met de benoeming. Alleen: het geld

11.11.1898. Heerenveen. Briefkaart. Neemt benoeming aan.

19.11.1898 Heerenveel. De onderhandelingen met de familie [over financiële steun voor de reis] zijn slecht afgelopen – familie zegt dat het Gouvernement daar voor moet zorgen.

26.11.1898 Heerenveen. Zit op tegen de f 2500 die hij voor de reis leent.

5.12.1898. Over financiën. Over Randfontein.

1.2/1899 Terneuzen. Afscheid van Heerenveen: 30 à 40 mensen op het station. Dank voor de begeleiding. Als de mist niet optrekt, zullen we nog over Antwerpen naar Vlissingen moeten reizen.

**Inv. nr 392 B. Willemsen (Bajesfontein), 1898**

28.9.1898 Bakjesfontein. Spoedige reis. School opende 22 september, 10 leerlingen, per oktober meer. Voorzitter Van Jaarsveld. Eten goed. De woning? Nu ja! Ik heb bv. eenige nachten met open deur geslapen, lang niet op mijn gemak.

**Inv. nr 393 C. de Winter (Hoek van Holland), 1898-1899**

14.11.1898 Hoek van Holland. Was enkele jaren kwekeling bij dht Heus te \s Gravenzande, examen niet geslaagd. Kan ik wel werken in Transvaal?

1.3.1899 Hoek van Holland. Aanvaard de benoeming te Linligspoort. Over financiën

10.4.1899 Hoek van Holland. Zal 29 april vertrekken. Stuur getuigschriften, Heb me voor f 500 laten verzekeren.

**Inv. nr 394 H.J. de Wit (Utrecht), 1897**

26.4.1897 Utrecht. Wil versnelling van vertrek, is vrij om te gaan.

[De Wit arriveerde in augustus 1897 in Pretoria, werd hoofd van een school op Johannesburg, 1898 secretaris van een Vereeniging van Hoofden van Staatssscholen en na oktober 1899 werkzaam op het Departement van Onderwijs, zie J. Ploeger, *Onderwys en onderwysbeleid*]

**Inv. nr 395 J.J. de Wit (Johannesburg), 1902**

24.2.1902 Johannesburg. J.J. de Wit, Produce Merchant, commission and market agent, Johannesburg. Over situatie en plannen van mevr. Wed. Broeksma, begeleid door mevr. De Wit, in Edenburg OVS, dan naar de Kaap (Paarl) en vandaar naar Holland.

**Inv. nr 396 J.J. van Wouw (Malmani Goudvelden), 1897**

13.10.1897 Malmani Gouvelden. J.J. van Wouw, belastinggaarder ZAR. Boeren hebben school en huis, verwachten een schoolmeester, dhr Gangel, kan wonen bij Benade.

**Inv. nr 397 C. Wüst (Numansdorp) 1898**

13.1.1898 Numansdorp. Brief van C. Wüst, wagenmaker Numansdorp, schrijft met tussenkomst van S. Broos: vraagt info over zijn zoon I. Wüst, die 13.3.1897 per s.ss. Norman als chr. onderwijzer naar Transvaal ging; zijn adres p/a Jan H. Fouché, Commissiedrift distr. Rustenburg, maar al drie brieven aan dat adres gezonden zijn niet beantwoord.

Inv.nr 398 I. Wüst (Bermuda), 1900

7.4.1900 Burtts Isl. Bermuda. Izak Wüst PoW. Geeft school, vraagt boeken als Dauma en Lems. De methodiek der leervakken.

10.12.1901 Nargan’s Isld. Bermuda’s. Vraagt allerlei boeken, maar geen politiek, Vraagt in het biojzonder motley, The Rise of he Dutch Republic, Macauly English History, Douglas Campbell; The Puritans in Holland, England, America. Wij hebben geen geld, om ze te bestellen.

Lege enveloppe, gestempeld Zeerust 16.9.1902

**Inv. Nr 399 J. Zandstra (Vlaardingen) 1898**

7.1.1898 Vlaardingen. J. Zandstra. Kan pas gaan, nadat belijdebnis in de Gereformeerde Kerk heb gedaan; voorwaarde van mijn moeder. [in 1899 in Zuid-Afrika aangekomen: J. Ploeger, *Onderwys en onderwysbeleid*]

**Inv.nr 400 N. Jac. Zerbst (**

10.9.1897 a.b. ss ‘Gaul’ N. Jac Zerbst, Biefkaart. Meld aankomst KLaapstad. Aangenaam hotel i Londen: Christliches Vereinshaus, Finsbury Sqaure 28

1.10.1897 Volksrust N.Jac. Zerbst. Na een ongelukkige spoorrreis op 5 okt. Te Volkasrust en per wagen naar Potgietershoop bij Piet Retief. Zat in de wagon die ’s nachts in spoorongeluk in volle vaart door een vrkeerde wissel omver gingen. School zal 11/10 beginnen met 20 leerlingen

21.9.1898 Potgietershoop bij Piet Retief. N.J. Zerbst. Lang niet geschreven, te druk. Grote school: begonnen met 20 leerlingen, en nu in juni 41. Vraagde broer om over te komen om me te helpen. Mijn vrouw en ik gezond, sinds veertien dagenook een zoon. Bestelde voor f 130 aan Homeopathische medicijnen – op een dokter kan men hier niet trekenen, kan soms pas na 3 dagen komen

30.9.1898 Potgietershoop. N.J. Zerbst. Vraagt hulp om laten uitkomen van broer J.A Zerbst. Stuur 20 Pond voor zijn reisgeld aan vader Zerbst in Ede.

4.1.1899 Potgetershoop. J.A. Zerbst. Reisde met Van Rijn. Verdient de agent in Londen aan hotels? Onderwijzers zouden geinformeerd worden over dat hotelleven. Woensdagsavond negen uur begon de treinreis en zaterdag 11 ¾ in Pretoria. Opgehaald door broer, met wagentje met twee paarden naar Potgietershoop, aangekomen dondagavond.

19.3.1902 Krijsgevangenen kamp Satara, was Ahmednagar, Indië. N.Jac. Zerbst. Op 2 januari weer in het hospitaal, tot 3/2 In Admednagarfort was de lucht bedorven (ligt in een dal, en rondom muren van 40-60 voet hoog, geen verse lucht). Eind febr. naar ander kamp, evenals Timmerman en Teves. Men kan paroolbrief tekenen: niet eed van trouw aan Engeland, maar men zal niet ontsnappen, regels van kamp volgen, niet buiten aangewezen gebieden gaan en niet praten over politiek, geen huizen van inboorlingen binnengaan, geen brieven buiten de censor uitsturen, maakt dagelijkse leven dragelijker maken. Oproer, landverraad zeiden teenstanders – 186 tekenden, 114 tegen. Mensen 26 febr. naar Poona, mensen op parool naar Satara. Die in Poona bleven noemen ons nu landverrader. Op 30/3 weer in hospitaal.

13.5.1902 [kamp] Volksrust J.A. Zerbst. Vraag meer info bij mijn vader, Amsterdam. In november weer school. Broer mag om gezondheid uit India naar Europa. Met ons – mijn schoonzuster, haar kinderen en ik – gaat het goed. Ik geef hier sinds november les. Varekamp schreef uit Bermuda, geeft er les.

3.11.1902 Amsterdam.N. Jac Zerbst aan Frank K. van Lennep. Vraagt financiéle steun, gaat 6 december naar Zuid-Afrika per Kanzler.

6.1.1903 East London. N. Jac. Zerbst. Gaar dor baar Vurghersdorp, Kaap. Mevr. Klainzga en kinderen zijn 1 januari direct uit Kaapstad naar Pretoria is gereisd.

17.1.1903 Burghersdorp, N.Jac. Zerbst. Over Kanzler en bemanning/passagiers. Mevr. Klazinga op klasse 2 dek zette een stoel voor mij, paste soms haar kidneren als zij ziek was. Zij kreeg in Kaapstad brief met permit en geld van haar man en kon doorgaan. Ben ik Burghersdorp, geen permit. Brief van vrouw en kinderen. Broer [JA Zerbst] nu op een Engelsche school, maar denkt goed.

**Inv. nr 401 A. van Zijl (Heinenoord, Pretoria), 1898-1899**

18.10.1898 Heinenoord. W.J. Caspers informeert over oud-leerling, nu broeder op krankzinnigeninrichting Bloemendaal, A. van Zijl, studeerde maar die door buiten persoonlijke omstandigheden naliet en verpleger op Veldwijk dienst deed en later op ‘s Heeren Loo en dan Bloemendaal. Wil onderwijzer in Transvaal worden.

24.1.1899 Heinenoord. A. van Zijl. Stuurt getuigschriften etc.

11.3.1899 Pretoria. A. van Zijl. Goede reis, met dht Witsenburg uit den Helder, en Varekamp op de Prins Hendrik te |Vlissingen. Aan boord een cocnert van mevr. Albani. Op Departement vroendelijk behandeld door Mansveld en de Joge,; nog niet duidelijk of naar kromdraai ga. Varekamp is naar MWStroom

**Inv. nr 402 D.H. van Zyl (Roodepoort), 1904**

5.1904 Roodepoort. D.H. van Zyl. Heeft altijd Hollands onderwijs gegeven en blijf dat doen. Kleine school, 14 leerlingen. Vraagt subsidie.

**Inv. nr 403 Generaal J.A. van Zyl (Rotterdam), 1904**

4.10.1904 Rotterdam Generaal J.A. van Zyl. Briefpapier generaal J.A. van Zijl, 392 Marnixstraat Amsterdam. Een schuldbekenmtenis ad f 135 aan kapitein L. Reintjes. Vraagt om dat bedrag, heeft geen geld, vrouw kan het niet sturen.

**Inv. nr 404 G. Zonneveld (Pretoria,**

1.5.1904 Leeuwfontein pk Bronkhorstspruit. G. Zonneveld steunt de vraag van zijn vrouw om reisgeld voor vrouw en twee kinderen naar Transvaal. Kan niet beloven, die af te betalen, zoals in 1890 deed: armoede, ouders kunnen geen schoolgeld (27 leerlingen) betalen op de Vrije School.

24.7.1904 Pretoria. Vrouw en kinderen op 14 juli ontmoeen. Werk per 1 juli op kantoor van H. Visscher, secr. Commissie CNO

12.6.1905 Pretoria. G. Zonneveld en M. Zonneveld-Bruijn, gelukwensen

2.4.1906 Pretoria. G. Zonneveld en M. Zonneveld-Bruijn. Conmdoleance met overlijden moeder van Emous.

11.12.1905 Pretoria. G. Zonneveld en M. Zonneveld-Bruijn, Wensen voor 1906

2.7.1906 Pretoria. G. Zonneveld. Per 1/8 ontslagen. Al lang te gekomen, een een slag voor mijn gezin. We beramen, mijn vrouw wil terugkeer naar Holland.

1.12.1906 Pretoria. G. Zonneveld, M. Zonneveld-BruijnWensen voor 1907. Heeft enige verdiesnten met aller werkzaamheden. Ordenen magazijn van Höveker bijv., administratie van een rijwielenzaak. Solliciteer bij de scholen van Pretoria.

19.2.1906 G. Zonneveld. Dank voor ontvangst van portret van Emous.

14.12.1908 Pretoria. G. Zonneveld. Wensen voor 1909. Werkt nog op kantoor van de Eendrachtschool, hele administratie nu Collins weg is. Over mijn eigenaardige positie later.

**Inv. nr 405 Mevr. W.C. Zuidervaart-Spruyt (Pernis, Blesbokfontein ), 1898-1906**

*Zie ook Inv.nr 406*

13.6.1898 Pernis Mej W.C. Spruyt. Toelichting : N.C. Zuivervaart is in Okt. 1897 vertrokken en hoopt binnen drie maanden zijn meisje -schrijfster des -over te doebn overkomen en bij aankomst in Kaapstad met haar in het huwelijk te treden. Vraagt informatie om in Kaapstad te kunnen trouwen.

28.3.1899 Pernis. Zou 18 maart vertekken, bagage al op Southampton – dan influenza. Ga nu op de Briton, in gezelschap met gezin Kloppers, de oude.

*Zie eerst Inv.nr 102 27.2.1902 Johannesburg. P. van Trotsenburg met brief van mevr. W.C. Zuidervaart-Spruyt van 19.11.1901, en Inv.nr 406 brief van N.C, Zuidervaart 19.21.1902.*

?.3.1902 Pernis. W.C. Zuidervaart-Spruyt. Over Mevr. Schoeman.

Ongedat.[Pernis] W.C. Zuidervaart-Spuyt. Over ontbreken van CNO-subsidie voor de school bij Fourie, ondanks zekere steun van Mansvelt; mijn man is al gegaan, op veel eigenkosten, en nu is er geen steun en geen toekomst.

28.9.1906 Blesbokfontein. W.C. Zuidervaart-Spruyt. Toen ik ging, wist ik: het zal wel niet zoo vinden als voor den oorlog, en bij de fam. Fourie is alles niet zoo conform als bij de fam Schoeman in Lijdenburg – de Fouries een slordige, onzinnelijke familie.. Over Fourie, arm maar rekent op minerale rechten. We redden het, gelukkig is mijn zuster hier. Plaats niet over mijn onaangenaam verblijf in het *Chr. Schoolblad*! Aant. Van Mansvelt: een aardige, interessante brief!

**Inv. nr 406 N.C. Zuidervaart (Pernis, Rietfontein, Pernis, Blasboklaagte, Hamelfontein), 1897-1909**

Zie ook Inv. nr 405

Ongedat. [sept. 1897] N.C. Zuidervaart. Ontving J. Hagen en op diens informatie aanvaard ik die betrekking. Hagen schrijft Lijdenburg om telegrafische antwoord. Hoe dan ook: wil 9 Oct. op de Norman vertrekken.

Ongedat. Wil op 7 Oct. per ‘Norman’ vertrekken.

20.9.1897 Pernis, adres Spruijt. Geen 2e klasse plaats op de Norman, vertrek daarom op de Guelph. 16 October

26.3.1898 Rietfontein. N.C. Zuidervaart. Verontschuldiging voor niet-schrijven. Alles ging en gaat hier goed.

26.3.1898 Rietfontein Lijdenburg. Verontschuldiging voor lange tijd van niet-schrijven. Geeft beschrijving indrukkingen. School geopend 3.1.1898, dus vanaf 15 november 1897 was ik hier dus voor mijn plezier, werkte op kantor Veldcornet – lijsten maken voor president-selectie. Kennismaken met genl P.J. Joubert. Over school en leerlingen.

12.3.1902 Pernis [N.C. Zuidervaart]. Ontving brief van mevr, David Schoeman, Burgerkamp Howich, Hospital Siding. Natal d.d. 9.2.1902: Na veel rondzwerven zijn wijnu weer hier in Natal. Verwijderd ver van land en volk. Ach ik kan u nooitzeg hoe dat ik verlang naar mijn familie want het is nu die 16de dezes 10 maanden dat ik hen laats geziej heeft maar laats besig heft het hen tog nog gelukkig goed gegaan. Piet (een zoon van 16 jar) was gewond deur zijn arm en bors maar het was gelukkig maar net een vleesch wond hij is al weer gezond. Martiens (Martinus een zoon van 14 jaar) is ook nog buiten. N.icolaas Schoeman zijn vrouw is ook dood, ook klijn Piet Schoeman zijn vrouw. Meester geloof mij dat het maar niet zoo een al te aangename leven is uit een grood huis in een ronde tent. Ach ik lust meer dan eenmaal een kopje lekkere varse melk want die heefd ik hier nog nooit gedrink van dat ik hier is. Als je ons Prezedent kan zien zeg vdel groete aan hem van mij. Vraag ookaan hem of hij nog niet een weinig geld kan stuuren daar ik het tog zoo noodig heef al is het net een paar pond. Nu ik verlang veel om u allen weder te zien. Mogen die tijd maar spoedig aanbreeken dan zal ik zeer verblijd wezen. Nu lieve meester moet ik eindig met de beste groete aan u verblijf ik u vriendin S.M. Schoeman. P.S. Jellie moet tog maar gauw weer schrijven want ons was zoo verblijd om van julllie te horen ik het veel nieuws maar mag niet schrijf. Meester ik verang veel naar die heerlijke perziken van ou Rietfontein had ik tog maar nou daarvan want ik heefd nog niet een lekker perzik geer van ek hier is. Met menschen buiten gaat het heel goed en ik is ook nog bij de zelfde opinie als ik gehad heefd en nogndaglijks wordt mijn geloof sterker.

Wat tusschen haakjes staat, is van mij [Zuidervaart]

17.3.1902 Pernis. N.C. Zuidervaart. Kopieën van brieven van mw Schoeman. U ziet dat zij aan het begin hooghollands te schrijven. Wat tussen haakjes staat is van mij. … Wat dunkt U zal ’t baten indien ik den President vraag; hij was onze huisvriend? Schaden zal ’t zeker niet.

8.2.1902 Howick… Wij waren zeer vrblijd omvan ueen brief te ontvangen. Het was voor mij als eendropel water voor een dorstig ziel want ik was al zoo onrustigover jellie want ons kon kon nooithor waar dat jellie was diefamielie P. Swart en SDussan is nogbuiten voor zoover als ik weet mijn manen kindersnog allen in ’t levenzoo ver als ik weet. Piet (haar zoon van 16 jaar) was gewontmaartog nu weer gezond doc h ik verlang veel naar ons Rietfotein wanneer zal ons tog weer kan samen woon op die plaats zoo als te voren aar ik geloof mij dat dit bitter is om zoo te leef als het nu niet ons gaan wij leefden hier in rondetenten bij fags is het hier vreeselijk warm zoodat en het bijna niet kan hou en dan moet ik u ook zeggen dat ik zonder een pennie geld zit want het is nu al 10 maanden dat ikonder dieEngelschen is ik had nooit geweten wat armoede is of zwaar maar nu ken ik dit ook. hartelijk dank ook voor die aan prissentatie voor die klederen want dat ons het hoog nodig heefd dat is zeker ik moet al geld leenmaar die gaanbitter swaar omte krij en krij he noch dan is die goed zoo duur want kos moet ons tog ook hebben want van die randzoen wat ons hier krijg kan ons nooit mee uitkom als ons niet bij koop zooals meel en groente want ons krijg maar een maal per week een weinig aardappelen voor 8 dagen dan is het niet eerst 2 kookzeltjes ons was hier al meer dan eenmaal zonder vleesch dat ons net met een stukje kop. Brood ziten menigmaal heefd ons voor die avond niets om te eten als ons danniet een pennie hebt om iets voor te koop moet os die avond aar soo gaan slaap maar ons heefd daarom nog altijd iets gehad hoe weinig het ook al is maar geloof mij dat hier meer als een arm vrouw is wat die gehuil van haar kiders zoo moet aanhoor zooals hullu van honger huil als andere niet meinig keer medeeel van wat zij over hou dan moet hellu maar zoo naar bed gaan,m aar ik kan u niet alles schreiven maar als ons leef en ons kom bij mekaar zal iku veel kan vertellen hoe of het hier gegaan heefd wij waren door Gods goedheid tog nog altijd gezond van dat ons hier in de kamp is/ nu lieve Jufvrou nogmaals dank voor u goedheid en hoop dat deze weinige reelen u en een goede welstand zal geworden nu met een hart vol verlangen sluit ik mijn brief en verwag spoedig antoord weer dus hartelijk van mij gegroet u lioefhebbend vriendin S,M, Scheman. P.S. ik zend u ook de mate van ons klederen.

11.8.1905 Bus 143 Middelburg. N.C. Zuidervaart. Min vrouwtje houdt u regelmatig op de hoogte van wat hier gebeurt. Eén dag Kaapstad, kisten vesiteren, permit krijgen. Ontmoeting met gezin Fourie, die deze oud-Ass.Genl en ex-Naturellen Commissaris de situatie u heeft geschreven. Alleen de verwoesting is erger dan ik dacht. Oom Tobias maar een koe inn de kraal, Daan de Waal zijn hele kudde bestaat nu uit 30 bokken 6 ossen en oom |Hans nog 90 van zijn duizenden schapen heeft. Onderwijs: heel verhaal: eerst school bij [Christiaan](file:///\\Christiaan) Fourie, toen bij Oom Hans Steyn op Blesboklaagte, vrije, private school (buiten CNO). Heb er een goed, klein kamertje.

13.10.1905 Blesboklaagte. Ik stuur afschrift van de neerslachtige brief van zijn vrouw over overleg met dr. M[ansvelt]. Over school en financiën. Plannen van Jan Lombaard.

Copy van mijn brief aan Dr. Mansvelt. In overleg met Mansvelt en Emous besloten vraag Fourie te beantwoorden, met finantiële garantie van Mansvelt. [uitvoerig]

20.10.1905 Blesboklaagte. Gesprek met Fourie, die ‘vooralsnog’niet naar CNO wil gaan, op grond van een artikel in Volkstem van ds. Lingbeek, maar verder veel belooft.

9.12.1905 Blesboklaagte. School aangesloten bij CNO Toekomst? Amalgatie? ’t Geval Wissink (gekomen op advertentie v an Jan lLomaard).

9.12.1905 Blesboklaagte.

3.11.1906 [Blesboklaagte]. Nog steeds geen Bestuursvergadering [School} want Fourie komt niet en geeft ook geen geld. Ik blijf., omdat ik anders ik het geld van Fourie (nu 40 Pond) het nooit krijg. Verslag van Bestuursvergadering.

29.12.1906 Besbloklaagte. ‘k Denk U zoudt mijn v rouwtje nauwelijks herlkennen als u haar weer zag: zoo mager, zoo vervallen, zoo hopeloos, zoo moedelos. |Ze heeft ook nog nietsals ellende beleefd zoo lang ze hioer is. … Onas b erderijtje gat aardig ‘vorentoe’. Behalve onze 30 hjoenders hebben we nu 100 kuikens, 16 oudere 25 jonge eenden een paar kleine kalkoentjesd, een bok en een geit, een pasar arkens, en 2 aarzen, waarvan een binnenkort gaat kalveren. Dat is ons boerderijtje. Maar jong als het is, levert het ons nog niets op, ja, ’t vraagt nog uitgaven. Mijn huis staat er goed bij.Maar als u mijn handen zouden zien.

2.9.1906 Bus Middelburg.[8 blz.] een brief van mijn vrouwtje. Was Kerstvakantie in tt Lidenburgse bij David Schoeman en vrouw – al mijn oude schoolkidneren kwamen ‘meester’zien ‘k moest wijlen ante Saar met haar kanker misvormd gezicht groeten met een zoen wat toch alleen aan familkieleden wordt toegestaan. Betere situatier. Vrouw niet erg naar haar zin hier. Lief dochtertje

15.1.1907 Blesbokfontein. Ontslag genomen, nieuwe schoolbestuur, Gouvernements school, nieuw huis etc. Fourie boos.

Ongedat. [Medio 1907] [Hanmefontein] Vrouw iets beter, dochter Transvaals welvaren, schoonzuster fris en gezond. School bij Hans Steyn medio januari geopend met 18 leerlingen. Fourie uitgekochjt, nam 4 of 5 mensen mee. Armoede alom. Schoolzaken, CNO of Gouvernement.

1.8.1907 Hamelfontein. Bij vorige brief was ik nog CNO onderwijzer. Vandaag niet meer. Gouvernement neemt school over, t ging niet, bkleef op 8 leerlingen; twee dagen na overgave al 32. School gebouwd door ouderling D.R. Opperman. Wat moest ik doen? Er mijn huisgezin te doen lijden door mijn volhouden, niettegenstaande bijna de gehele natie zich niet wil doen gelden als zenlfdekend en zelfhjandelend, naar gedachteloos achter hier Smuts aanloopt!. Op school een zootje, mengelmoesje in Engels Hollands.

4.8.1908 Hamelfontein. Vrouw nog steeds lintworm, ik maag, vegetaries eten. Geen klachten over de school.

29.8.1908 Hamelfontein. Over het Hollands, Afrikaans, Enmgels. Verenigde kerk voor Afrikaans - Besselaar ging nar Vreenide Kerk, ivm Bosman; helpt bij ;romosie. Van Oostrum ging van Herv. Kerk naar Verenigde, en UIilkens verruide de Herv. Voor Church of England. Pretoria is een Hollands kletsdorp.

25.2.1909 Hamelfontein. Zoon geboren.

11.12.1909 Hamelfontein. Gesukkel met de school, nawerking Fourie-affaire. Denk voor schol te veranderen. Vennootschap met procureur van Woudenberg en Opperman een gehuurde plaas Kwaggafontein, als ik miv verander, ook een stukje grond (Bliksein, naast Hamelfontein) kopen. Kan geld lenen bij Voorschotkas? [kanttekening van Mansvelt: richt je op Roosegaarde Bisschop in Pretoria]. Naar een Gouvernementsschool aplliceren te Wast Alleen.

**Inv. nr 407 J. Adolfs Jr (Gortel), 1898**

19.11.1897 Gortel. Is Hoofd Chr. School te Gortel. Vragen beantwoord aan Van Lennep gezonden

31.1.1898 Gortel (gemeente Epe). Vraagt nadere informatie.

Ongedat.

18.5.1898 Gortel.

25.8.1898 Gortel.

14.1.1899 Gortel. Onder meer vragen over financiën.

**Inv. nr 408 H. den Breejen (Nijmegen), 1898**

20.11.1898 Nijmegen. Onderwijzer in Zetten. Zuster gaat toch niet mee, dus een plaats waar kan kost en inwoning vind.

22.11.1898. Niet meer beschikbaar ivm familie – moeder tegen mijn vertrek.

**Inv. nr 409 J. Delfos (Delft), 1898**

6.12.1897 J. Delfos. Solliciteert, heefd hoofdakte en boekhouden. Aanbevelingen van J Postma, hoofd school Martha Stichting Alfen a.d. Rijn, enJ. Couvée, hoofd N.H. tusschenschool Rotterdam.

23.2.1898 Trekt sollicitatie in.

**Inv. nr 410 J.L. Dotman (Sliedrecht), 1898**

6.4.1898 Sliedrecht, onderwijzer. Kan na 1 juni vertrekken.

19.4.1898 Briefkaart Dordrecht. Sliedrecht. Heb mijn ontslag genomen en kan tweede week van Juli vertrekken.

30.5.1898 Dordt. Vertrek 16 juli per ‘Scot’ van Southampton. Gisteren verloofd met mej. W.P. Hennekam, onderwijzeres te Sliedrecht. Hoe moet ik van Pretoria naar Rooikrans reizen?

[4.6.1898] Notitie van Emous. Antwoord: Dotman vertrek per ‘Scot’. Notitie van Dotman, 4.6.1898 Vertrek 16 juli, ongehuwd. Neem alleen aanstelling te Rooikrans aan. Graag info per telegram.

7.11.1898 Amsterdam. Consulaat-Generaal ZAR. Overr financiën, tbv Dotman.

**Inf.nr 411 A.G. Groenman (Groningen), 1897**

14.12.1897 Groningen. Vraagt informatie, wil een gesprek.

16.12.1897 Groningen Zie af van plan, na bericht van overlijden door hersenontsteking van een zuster, directrice van het Volkshospitaal te Pretoria.

**Inv. nr 412 Ph. J. Hardonk Elst O[pper] B[etuwe], 1898**

28.3.1898 Ben onderwijzer, op openbaar onderwijs, ben Ned. Herv., was in Deventer lid van Chr. Jongel. Vereniging. Vraag info.

11.4.1898 Solliciteer voor (advertenties in Chr, Schoolblad) op Lijdenburg of Heidelberg. Speel orgel en kan de Psalmen en gezangen spelen en de liederen van Sankey en Ph. Philips.

**Inv. nr 423 D. Koelewijn (Koog aan de Zaan), 1898**

22.3.1898 Koog aan de Zaan. Zend hierbij het formulier ingevuld terug. Hoop wel nog een maand te krijgen om mijn familie op te zoeken.

25.4.1898 Koog aan de Zaan. Vraagt of een kennis, die ooit onderwijzer was maar nu inspecteur van een Levensverzekering is, toch als onderwijzer naar Transvaal kan gaan. En een zuster van mijn vrouw, coupeuse, wil meegaan – is er een bestaan als coupeuse voor haar in Transvaal?

**Inv. nr 414 H. Lampen (Goes, Smilde), 1898**

4.7.1898 Goes. Het benoeming te Sterkstroom aanvaard.

29.7.1898 Smilde. Met De Vries & Co in onderhandeling, ons vertrek is 24 september.

29.8.[1898] Goes. Over financiën.

**Inv. nr 415 H. Pos (Hoofddorp), 1898**

15.3.1898 Hoofddorp. Solliciteert voor advertentie om een gehuwde onderwijzer in Ons Schoolblad.

6.6.2898 Hoofddorp. Sprak met Secretaris Dept/v/ Onderwisj [C.G. de Jonge], spreekt hem graag nog eens ten Uwent.

**Inv. nr 416 IJ. Van Randen (Brielle)**

7.7.1898 Solliciteert.

19.7.1898 Brielle. Stuurt ingevulde vragenlijst terug.

18.11.1898. Brielle. Over periode voor ontslagname.

**Inv. nr 417 L. van Straalen (Utrecht), 1896**

2.9.1896 Aan F.K. van Lennep, over getuigschriften [Met aantekening van Van Lennep, 10 sept. 1896: stuur getuigschriften]

23.9.1896 L. van Straalen. Aan Emous: Ben 27 jaar, sinds op 14-jarige leeftijd kwekeling.

?.8.1896 B.R. Verburgt, Utrecht, getuigschrift voor L. van Straalen, sinds 1.2.1896 werkzaam op zijn Chr, school

14.9.1896 Ouddorp. H.H. Kerkhoven: V an Straalen werkte van augustus 1893-febr, 1896 op zijn C hr. school

19.9.1896 Dirksland. L. van Oversteeg , getuigschrift Van Straalen, maart – augustus 1893 werkzaam Chr. School

Bijlage: lege envelop, geadresseerd aan Van Straalen, Braamstraat 16, Utrecht.

**Inv. nr 418 W.C. Uittenbroek (Rotterdam), 1898**

8.6.1)898 Rotterdam. Zal alleen vertrekken, gezin spoedig daarna. Was november l.l. wnd Hoofd in Ede.

29.9.1898 Rotterdam.

**Inv.nr 419 A.U. Waanders-Vuijk (Den Haag), 1897**

19.10.1897 Den Haag. Vraagt nadere informatie alsvoren een benoeming te Nijlstroom te aanvaarden.

23.11.1897 De Haag. Legde zaak voor aan ds. Van Gheel Gildemeester en ds. Gerth van Wijk (voorzitter schoolbestuur). Nog vragen, maar bereid om te gaan. Laat mijn kleine jongen voorlopig hier.

30.11.1897 Wil 8-jarige zoon toch meenemen.

7.12.1897 Ik niet naar Nijlstroom, dokter raadt het af ivm mijn (drie) kinderen.

**Inv. nr 420**

22.3.1897 Ad. van Knapen, Moordrecht

[?.7.1897] J.C. Francken, Maassluis

?10.1897 L.C. Langhout, Ouddorp

12.10.1897 J. Koolstra, Dieren.

19.10.1897 W.J. ten Hoor, Joure

30.11.1897 C.M. Wimmers, Delft

10.12.1897 P.T. Maaskant, Hendrik Ido Ambacht. Ingevulde Vragenlijst

13.12.1897 J. Tijm, Haarlem

18.12.1897 J. Brinkman, Mijnheerenland

3.2.1898 J.W. Engelkes [*zie EM Inv. Nr 13 brief van Samsom: J.W. Emgelkes is benoemd tot hoofd UILO-school*]

23.3.1898 P. Hoogenraad, Scheveningen

1.10.1898 R.A.K….., Amsterdam. Over drs. B.H.J te Braake.

4.10.1898 C.A. W. van Rooijen ’s-Gravenhage.

19.11.1898 Marie Michelsen, Aardenburg. [en] 16.11.1898 G. Hofstede, Doopsg. Predikant Aardenburg,

2.12.1898 C. Toet, Loosduinen [en] Vragenlijst, met aantekening van H.J. Emous, 23.11.1898.

11.3.1899 Louise Wijnsouw, Amsterdam.

19.5.1899 J. Dussel, ‘s Gravenhage

10.2.1903 G.A. Aldus, Nieuwerbrug. Vragenlijst, ingevuld. [met enveloppe]

*G. A. Aldus (Barneveld 1883-1933 Zeist) had 1.2.1912 opnieuw contact met dr. N. Mansvelt (Archief Fonds Hollandsch Onderwijs in Zuid-Afrika, inv. nr 483). Hij werd de eerste directeur van de blindeninstelling Bartimeus te Zeist.*

Ongedat. [Boelfontein]. Mej. P. de Zwaan. Nav advertentie in Chr, Schoolblad voor een onderwijzeres op Instituut Eunice alhier. Als Holl. onderwijzeres die twee jaar op Eunice werkzaam is kan ik u wat informeren. Eunice is niet te vergelijken met eens choolin Transvaal, het is Engels ingericht. Ik ben de enige Holalndse, met twee Afrikaanse die liefst Engels sprekend. Directrice, mej. Murray spreekt Engels. Over niveau en sfeer..

**Inv. nr 421 Aan H.J. Emous gezonden foto’s van F.E.T. Krause, gezin P.J. Kloppers Jr, W. Klooster, A. Stafleu**

F.E.T. Krause, mei 1901;

P.J. Kloppers Jr met vrouw en dochter Sophie, Machadodorp 1908

W. Klooster, gezonden 22.2.1908 [foto gemaakt door P.J. Kloppers Jr; Klooster was op inspectie o.a. Machadodorp geweest]

Ongedat. A. Stafleu en vrouw [vermoedelijk}

**Inv. nr 422 P.J. Westerhoff (Nijkerk) over G. Kooijker, 1901**

1.7.1901 Nijkerk. P.J. Westerhoff heeft van consul-generaal bevestiging gekregen van het sneuvelen van zijn collega, de onderwijzer Gerard. Kooijker bij Pietersburg, 16 april 1901.

**Inv. nr 423 J. Smit (Vlaardingen), 1898**

Ongedat. Onvolledig. J. Smit. Argumentatie om de aanstelling niet aan te nemen. Weet niet wat zoon doet.

27.10.1898 Vlaardingen. J. Smit neemt benoeming in Transvaal niet aan, zoon eveneens.

**Inv. nr 424**

Ongedat.[1901?] Anoniem. Overlijden van dr. Coster en C.G. de Jong, de rol van De Jonge, zijn gezin, zorg daarvoor; commissie zal giften ontvangen.

Enveloppe NZAV geadresseerd aan H.J. Emous, poststempel Amsterdam 5 Mrt 1907

**Inv.nr 425 H. Graphorn (1919)**

Kopie van een ged. notulen van een bestuursvergadering van Fonds Hollands Onderwijs in Zuid-Afrka, nav. ingekomen schrijven van H. Graphjorn d.d. 14.2.1919, die in 1909 door het Fonds als onderwijzer naar Angola werd gezonden.

Inv. nr 426 Notitie 23.11.1900 van consul-generaal Amsterdam Snethlage over salariëring van o.a. enkele ambtenaren en onderwijzers, o.w. Leemans, van de Bergh, C.J.P. Meijers, H. Scholtens

**Inv. nr 427 Staat van toegelaten en vertrokken onderwijzers, 1905- 1906**

Concept (Mansvelt?). 36 onderwijzers, toegelaten en (gedeeltelijk) vertrokken van dec. 1905 t/m 1 juli 1906.

**Inv. nr 428 Ruck (Pretoria),**

15.5.1904 Sunnyside Hospitaal Veldoornstraat. Ruck [arts?] Over Wagener die huis gaat verkopen Patientenstroomen toe; veel werken, kankerpatienten die twee keer per dag verfrischt moeten worden. Linnengoed, doeken, tefelgoed en spreien nodig. Dames Beyers en Armstrong bij Lady Lawley om hulp, goederen uit Irene. Zusterverenging. Tonen dat Afrikaners kunnen werken.

Neef A. van der Walt is ouderling in de dopperkerk te Potchefsdtroom. Wordt waaschijnlijk hoofd van voorbereidnde school vor het Seminarie dat van Burgersdiorp naar Potchefstroom verplaatst wordt.

**Inv. nr 429 Codelijst voor kabeltelegrammen over categorieën onderwijzers die nodig zijn in Zuid-Afrika.**

**Inv. nr. 430 Verzoek van het Fonds tbv Hollandsch Onderwijs in Zuid-Afrika aan het Taalfonds met verzoek van financiële steun, 1897**

x.11.1897 Bestuur Fonds tbv Hollandsch onderwijs in Zuid/Afrika aan Bestuurderen van het Taalfonds, Amsterdam. Fonds heeft al meer dan 100 onderwijzers gelegenheod geven naar Zuid/Afrika te gaan. Het kapitaal, bij het begin van deze actie ongeveer f 9000, is uiteraard onvoldoende. Fonds heeft al f 15.000 geleend van U. De recente overkomst van de Randonderwijzers Jansen, Wechgelaar, Thomassen en Kloppers vergden veel geld (grote gezinnen, lange periode ondersteunen). Vragen een gift van f 5000.

Idem. Concept. Aanvraag f 4680

Idem: concept. Aanvraag 4640

**Inv. nr. 431 Briefkaarten aan H.J. Emous, 1907-1916**

Briefkaart. Gestempeld Amsterdam 11.5.1909. H. Bavinck aan H.J. Emous: Vr.H & Br. Gedachtig aan het beter laat dan nooit, meld ik U thans dat de naam van uw vroegere leerling, die ik in Kalamazoo ontmoette, is Mr Van der Horst. Hij was een weesjongen in Neerbosch maar was ook uw leerling, werd in amerika architect, en hjad, toen ik hem onmtm,oette, den bouw aangenomen van een chemisch laboratorium te Ann Arbor (Michigan) voor 350.000 dollars. Hoogachtend, H. Bavinck

Postkaart. Jac. van Belkum, 28.10.1916 Stuurt ex. Almanak Kerk. 40-jarig jubileum van ds M.J. Goddefroy en zelf in febr. Ook 40 jar gehuwd en prediaknt

Betaalbewijs van f 50 door N. Boelen, Amsterdam voor CNO in de Oranje V rijstaat 6.1.1905

J.Bollhausen, Solingen – lege enveloppe aan Chr. School blad, 31.1.1903

A.Frederikse, KNOarts, Amsterdam. Afspraak Donderdag 7 april kwart voor éénen.

Huwelijksaankondiging van Arnoldus Kap en Hester Sophie Otto, Ned. Herv. of Geref. Kerk Zeerust 19.12.1909

Kaartje, P. Ha…., Amserdam 29.3.1907. Stuurt f 50 voor Hollands onderwijs in OVS.

Ansichtkaart Sestri Levante. Ongedat. C.H.L. Geniet huer van vakantie

Visitekaartjke W.N.J. Maks, onderwijzer, Zetten

Visitekaart Gezegend Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar. Van CV.J. bvan Rijn, L.M.O., Universiteitstr. 4 Kaapstad 12.12.1914

**Inv. nr 432 Inlichtingen aan toekomstige onderwijzers voor Transvaal.**

Informatie, 4 blzl, gedrukt. Informatie geven J. Bergmans en A.H.H. Sausenthaler, werkzaam op het Dept. van Onderwys te Pretoria, .

**2.2.7 GELIEERDE ORGANISATIES**

**Inv. nr 433 Konsept-Statuten van de Vereniging voor Vrij Christelik Onderwijs in Tansoranje**

Typoscript. 2 blz.

**Inv. nr 434 Reglement van de CNO, in Noordelijk Oud-Natal, en Reglement voor de Raad van Examinatoren CNO**

Reglement van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs, in Noordelijk Oud-Natal. Gedateerd Dannhauser, 25 November 1904 F.J.Opperman, J.C Adendorff, N. Tromp, G.J. Wissing (Gedrukt bij N.D. van der Reyden, Postbus 830, Pretoria)

Reglement voor den Faad van Examinatoren. Vastgesteld 30 December 1904 Dr. H. Reinink, secr. Raad van Examinatoren, en Goedgekeurd door Hoofd-Commissie voor CNO, H. Visscher, Secr. CNO. Gedrukt, 12 pp.

**Inv. nr 435** **Statuten der Vereeniging van Chrsitelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen, opgericht te Utrecht den 14 October 1854/ 1901.**

Vastgesteld in de Algemene Vergadering, Rotterdam den 28sten en 29sten Mei 1901. Gedrukt, 8 blz.

**Inv. nr 436 Brochures ter werving van leden van Vereeniging voor CNO,** 1905

Brochure over Plan van organisatie van een Vereeniging voor CNO, OOretiria december 1905. Commissie Ds. H.S. Bosman, voorzitter, Ds. M. Postma, Profdr. P.J. Muller, A.D.W. Wolmarans, General C.F. Beyers, H. Visscher, secretaris.

Formulier, Pretoria Januari 1906: Opgave namen van bestuurderen

Formulier [soortgelijke oproep]

**Inv. nr 437** **Statuten en Huishoudelijk Reglement van de VVOOZA (1894),** en **Statuten Vereniging van Onderwijzers in de Oranje Rivier Kolonie (1907)**

Statuten en Huishoudelijk Reglement van de ‘VVOOZA’(1894), opgericht 28 Maart 1894. N..D. van der Reyden, Drukker, Pretoria, 13 blz.

Vereniging van Onderwijzers in de Oranje Rivier Kolonie (Zoals vastgesteld op de Algemene Jaar Vergadering, gehouden te Boemfontein op 2 en 3 Okt. 1907). Uitgegeven door ‘t Dageliks Bestuur ….. Statuten (1-4 recto Nederlandstalig en 1-4 verso Engelstalig)

**Inv. nr 438 Correspondentieblad Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en \onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen No. 3, 1907**

Drukproef.

**Inv. nr 439 Concept-statuten voor een op te richten Zuid-Afrikaansche Vereeniging voor Christelijk Natioaal Onderwijs.**

[Met] Begeleidend schrijven, Potchefstroom, Juli 1907. Prof. Jan Lion Cachet, J.F. Botha, Predt. Ned. Herv. en Geref. Kerk, H. Venter, Oudl. Ned. Herv. Kerk, P.J. Schutte, Oudl. Geref. Kerk, J.D. du Toit, Predt. Geref. Kerk

**Inv. nr 440 Christelijk Nationaal Onderwijs in de O.R.K. Standaards**

Standaard/leerstof voor de klassen 1-7; Voor Latijn, Fransch, Hoogduitsch, enz.; Voor de Mathetische vakken; Proeve van een Leergang voor het Teekenonderwijs op de Chr.Nat.Scholen van ORK.

**Inv. nr 441 Het Schoolblad/The Teacher 15 Juli 1910**

Orgaan van de Vereniging van Onderwijzers en Onderwijzeressen in de Oranje Vrijstaat. Reactie Prof. Robertson, W. Honicke, A. Werth, W.G. Wessels, H.H. van Rooijen.

**Inv. nr. 442 Reglement van de Vereeniging voor CNO, in Noordelijk Oud-Natal.**

1 blad.

**Inv. nr 443 Reglement voor Hollandsche buitenscholen**

Reglement en Subsidie-regeling

**2.2.8 Huisorgaan van het CNO ‘CHRISTELIJK SCHOOLBLAD’**

XXXX

**Inv. nr 444 Brieven aan de redactie van het Çhristelijk Schoolblad’, betreffende lidmaatschapen en bijdragen**

Ongedat. ’s-Gravenhage. Schrijven van C. Blommendaal, Uitgever van het Christelijk Schoolblad. Stuurt vier weken het Chr. Schoolblad

**Inv. nr 376 J.J. de Visser (Doetinchem), 1898**

20.4.1898 Doetinchem. Had contact met Moora. Heb hoofdacte, acte vrije- en orde-oefeningen der gymnastiek, diploma Toonkunst voor zangonderwijs; geef al vier jaren muziekonderwijs aan de inrichtingen van Ds. J. van Dijk, aan de Groen van Prinsterer school en de chr. school – hoofd dhr Leerink. Wil liefst trouwen voor de reis.

27.4.1898 Doetinchem. Beschikbaar per 1 augustus. Geen geld voor reis van mijn meisje/vrouw.

15.7.1898 Bolswa

rd p.a. bruid, G.J. Treffers, Dijlakker-Bolsward Tevreden met 25 Pond. Vertrek 20 augustus.

**Inv. nr 377 D.J. Schendstok (Amsterdam), 1902**

23.12.1902 Amsterdam. D.J. Schendstok. Timmerman en Makelaar, Nassaukade. Vraagt adres mej. Visser-Steen. [zie Inv. nr 375]

**Inv. nr 378 –**

[Naar Inv. nr 375]

**Inv. nr. 379 H. Voordewind (Spioenkop, Vlakfontein, Vaalbank, Knochdhu, Klipspruit, Lydenburg), 1897-1921**

*Zie ook Zuid-Afrika Huis. Beeldbank foto’s H. Voordewind, map 91- en 92-*

*Ongedat. Railway Station Ermelo (Transvaal) Post Card. H. Voordewind p.f. < Fotocollectie*

23.5.1897 Kaapstad. H. Voordewind. Over de reis

10.6.1897 Spioenkop pk. Bethal via Standerton. Door bemiddeling van Mantel op Departement mij bekend. Over broer W. Voordewind (Amsterdam). In de kost bij een boer. Geef orgellessen

23.8.1897 Spioenkop. H. Voordewind, kamp Middelburg,

20.9.1897 Amsterdam. Mej. C. Voordewind. Brief van mijn man, met geld, dat ik hier overhandig.

1.11.1897 Spioenkop. H. Voordewind. Heeft reiskosten voor zijn vrouw gezonden. Aanwijzingen voor har reis.

9.1.1898 Spioenkop. Overkomst van vrouw en kinderen.

15.3.1898 Spioenkop. Kosten van het leven hier. Lijstje van prijzen van dagelijkse benodigdheden.

20.6.1898 Spioenkop. Stuurt foto’s.

17.3.1899 Spioenkop pk. Bethal via Standerton. Inspecties van Stoffberg en Moerdijk goed. Ben gereformeerd, werk te midden van hervormden, maar hoort hoogstzelven van ‘dopper’ hoor. Over zingen van gezangen, kerkgang. Stuurt foto’s en mensen er op. Over huiselijk werk van de vrouwen, mijn werk in de tuin,

21.1.1900 Spioenkop. Het gaat hier goed. Was 4 weken op het lager. Ivm bevallen van mijn vrouw nu thuis. Eerst geen paard, 18 december naar de oorlog. Naar via Elandslaagte naar Ermolo-lager bij Ladysmith dan bij Tugela. Uitvoerige beschrijving leven op wacht bij de Tugela,

23.6.1901 Middelburg. Aan Vader, moeder, brs en zs! Schrijft niet teveel, ivm. De censor. Hoge prijzen voor kleding edgl. Hier, in Volksrust waren die gewoon. Ben meeluitdeeeler in het commissariaat, vedient f 1,50 per dag – maar per week kost kookerij f 1.50 en de was f 1,50. Vrouw en kinderen op de plaats, moeilijk daar, al tijden geen meel, suiker, koffie, thee daar. Kaalvoets lopen – wil ze hier krijgen. Broer denkt dat ik uitgezet wordt – afwachten.

Met envelop, gericht aan W. Voordewind Vondelkade 25, Amsterdam. Met 5 postzegels, gestempeld en stempel van de censor Passed. 25 jun.1901 Burgher Camp Middelburg.

7.7.1902 Middelburg. Ontving Chr. Schoolblad – had in geen twee jaren geen gedrukt Hollands gelezen! Was 4 februari ontsnapt, samen met J. De Clercq, op 15 Febr. Weer gepakt en dus nog hier, bij fam. Zerbst. Verslag belevenissen, ook van zijn gezin (ook in kamp gekomen).

25.1.1903 Vlakfontein. Post Card. School op 2.1. school geopend door ds. Burger met Neh.2. 23 leerlingen, op kistjes, kastjes, primitieve tafeltjes enz.

17.5.1903 Vlakfontein.

2.8.1903 Vaalbank.

19.8.1903 Vaalbank pk. Nooitgedacht distr. Ermelo.

25.10.1903 Vaalbank. Situatie, armoede.

9.11.1903 Vaalbank.Er is nu in de buurt een postkantoor geopend: po Bosmanspan distr, Middelburg, Transvaal

20.12.1903 Vaalbank pk. Hendrina Bosmanspan distr. Middelburg. Voordewind is er nu geheel onder! Moedeloos. ’t Is zwaar om te bedelen, maar tot wien zal ik mij anders wenden? Ik denk daar aan den Heer [W.]Hovy [industrieel, Antrirevolutionair politicus]. Maar ik heb niet zoo persoonlijk met hem omgang gehad. Voor schoolmeubelen. Heeft 50 Pond nodig.

17.1.1904 Vaalbank

21.2.1904 Vaalbank.

26.2.[1904] [Vaalbank] Hendrina. G.J. Beukes aan H. Voordewind.

Ongedat. G.J. Beukes [aan Voordewind}

29.2.1904 Vaalbank.

29.2.1904 Vaalbank

8.5.1904. Vaalbank. Dank voor f 300 ontvangen.

10.5.1904 Vaalbank Dank voor f 300 ontvangen van Hovy dankzij uw bemiddeling

16.10.1904 Zandfontein pk. Smutsoog, distr. Ermelo. Over gedroogde perziken, eerder aan Emous gezonden. Tegenspoed op vorige plaatsen: bij de eeerste boer vreselijk bedrog, bij de tweede sterfgeval en de derde watergebrek. Nu bij H.M. Grobler op Zandfontein (deel van de plaats Hartebeestfontein) . Slikkerveer drinkt vreselijk. Zoons Hendrik (14). Johanm (11) Ciornelis 9 en Paul 7, dochter Wilehlemina gaat trowuen, in kamp een Duitser leren kennen. O. Heinicken, op Wonderfontein.

28.3.1905 Zandfontein. Op 11 maart vergadering afdeling Onderwijzers Ver. te Ermelo.

5.4.1905 Zandfontein. Nieuwe school:Adres: Knochdhu po Lake Chrisssie distr. Ermelo. School bij J.J. Esterhuizen.

18.6.1905 Knochdhu.

7.1.1906 Knochdhu

11.3.1906 Knochdhu po. Lake Chrissie.

22.4.1906 Knochdhu.

7.10.1906 Knochdhu

5.12.1906 Knochdhu

5.12.1906 Knochdhu. Aan bestuurders v/h Schoolfonds der NZAV te Amsterdam. Had 30 juni aanvraag voor steunverlening gezonden

18.2.1907 Knochdhu.

25.3.1907 Knochdhu.

5.5.1907 Knochdhu.

14.6.1907 Kochdhu. Besloten in overgaan aan overheid als er 25 leerlingen er zijn - nu slechts 17.

21.10.1907 Knochdhu. School aanpassen aan Gouvernements-stelsel.

20.6.1909 Knochdhu. [10 blz= 3 blz. Boeken/administratie die hoofdonderwijzer moet bezitten]

20.9.1909 Report of Inspection 20.8.1909

29.1.[19]10 Stempel Amsterdam Post Card. Foto van eigen school en huis Beste wensen voor 1910 < Fotocollectie

29.1.[19]10 Stempel Amsterdam Post Card. Foto van dhr. en mevr. Voordewind en leerlingen. < Fotocollectie

1.3.1910 Knoechdhu. Over Van Eijken, hij woont niet ver weg, hebben contact, maar niet frequent. Over familie.

22.11.1910 Klipspruit po. Badfontein distr. Lijdenburg. Vorige school onder de leerlingental van 25. Vraag uit Klipspruit. 14 oktober op reis

Ongedat. Postzak Klipspruitschool, Lijdenburg. Dank voor de 24 schoolplaten. Mijn vrouw is bij onze dochter, kleindochter heeft typhuskoortsen.

27.3.1921 Lijdenburg. Beken al zo’n 5 jaar niet te hebben geschreven. Ben 64, wel nog doorgaan lesgeven; al 46 jaren onderwijzer, 24 jaren al hier. In de jaren 1913-20 waren zwaar, financieren 3 studerende zonen; de jaren 1902-19 al tevreden als alle monden gevuld konden worden. In de 24 jaren dat we hier wonen, de wereld veranderd. Ook op school, eerst was de onderwijzer knecht der knechten,nu een menswaardig bestaan. In 1897 een paar honderd onderwijzers, nu over de 5000. Groeten van mijn vrouw en kinderen, die al over de hele Transvaal nu verdeeld zijn.

**Inv. nr 380 Johanna M. Voorham (Bloemfontein), 1909**

28.11.1909 Bloemfontein. Johanna M. Voorham, Senior Hollandse Onderwyseres, Eunice Meisjessschool. Vraagt correctie van een artikel in het Chr. Schoolblad van 6.11.1909 over onderwijs op Eunice School en haar zelf.

**Inv. nr. 381 H. Vos (’s-Gravenhage, Johannesburg), 1898**

12.1.1898 ’s-Gravenhage. Solliciteert. Onderwijzer met hoofdacte, acte Engels, bekend met orgelspel.

17.1.1898 ’s-Gravenhage. Liever niet voot commssie komenen was er al in 1891

30.5.1898 Johannesburg. Ben vakdocent Hollands aan de Duitse school te Johannesburg, ad 250 Pond; maar alleen aan huishuur meer dan 120). Als opvolger van dhr Floor, die na vijf maanden hoofd van de Bultschool werd.

**Inv. nr 382 M. de Vries (Nunspeet), 1898**

6.10.1898 Nunspeet. M. de Vries, onderwijzer chr. school Nunspeet. Vraagt informatie.

**Inv. nr 383 A. Waasdorp**

22.2.1899 Utrecht. A. Waasdorp is benoemd, vraagt nadere informatie.

**Inv. nr 384 F.W. Wagner (Pretoria) 1901**

14.3.1901 Pretoria. [Briefpapier met rouwrand]. F.W. Wagner bedank, mede namens zijn vrouw, voor wat u hebt gedaan voor onze kinderen Louis Polderman en onze dochter. Van Rooyen Sr is vrijwel in Holland en zal u wel vertellen over de situatie hier.

**Inv.nr. 385 N. Mansvelt/ZA Voorschotkas (Amsterdam), 1906**

23.6.1906 Amsterdam. N. Mansvelt. O.a. over Oosteindschool.

**Inv. nr. 385 A..J. van der Walt (Hees), 1902**

?.11.1902 [beantw. 20.11] Hees bij Nijmegen p.a. Mej. Knuttel. Over reisvergoedingen. Gaat niet op kosten van Mej. Knuttel naar Zuid-Afrika.

9.6.1903 Potchefstroom. Dank voor ontvangen twee kisten boeken ter verspreiding. Kosten: heb net een erf gekocht van 300 Pond, om huis er op de bouwen en er te wonen. Over opbouw bibliotheek, kosten voor kopen apparaten voor fotogerafie (voor artikelen). School gaat goed, 30 leerlingen; dankbaar lid van CNO, groei aantal CNO-scholen in zijn omgeving met onderwijzers als Van der Tak (Boschhoek) en S. Boersma (Leeuwpoort, Eng. School). Kan Ned. Bank en Cred.Ver. mij geld lenen voor de aankoop van dat erf in Potch?

**Inv. nr 387 H. Wechgelaar (Klerksdorp, Ragama), 1898, 1901**

7.5.1898 Klerksdorp. ’t Gaat goed met school. Inspectie van te Boekhorst die ‘nu juist niet bekend als een warm voorstander van Christelijk onderwijs. Hij heeft ons echter zeer mbillijk beoordeeld. Goed personeel, slechts een onderwizjers die de refrmatie nog niet aanhangt. Van der Mark verwacht dezer dagen zijn familie; hij draagt het verlies van zijn zoon. Van der Mark, eerste assstent. Verdient 350 Pond. Vor zijn grote gezin zeker nodig; hij heeft geluikkig een ruim huis voor 5 Pond p.m. – het leven is driemaal zo duur als in Holland. Van Oostrum op bezoek ehad op weg naar Kafferskraal. B rief van De Wit, Thomassen en vrouw fris terug van Durban – hadden wekenang typhus – gaat naar Bloemfontein voor een Kneip-kuur. Kloppers krijgt ook |Engelse leerlingen na overgang naar ovverheid. Zwijg maar over kerkelijke toestanden.

8.12.1901 Ragama [Ceylon] [in het Engels]. Dank voor ontvangen tabak. Life is very dull here, and growing duller en duller. Mist kranten.

**Inv. Nr 388 L.M. Wegerif (Elandsfontein. Pretoria, Burtt’s Island), 1897-1902**

9.11.1897 a.b.s.s. ‘Moor’. Dank voor mij een goede toekomst te verschaffen. Ontmoette op Holborns Station Mr. B. Frankenbergh, Hollands sprekend gids voor 5 shillings per[persoon, een net persoon, drinkt niet en heeft voor zeer weinig geld ons zoo wat geheel Londen laten zien voorzover een dag dat kan. Op boot was eten slecht en behandeling ook. Goed geslapen in Londen, om 9 u op Waterloo station en Frankendael regelde kaartjes en plaatsje etc. naar Southampton, daar gelijk aanboord. Een Hollandse dame met 2 kliene kinderen 2e klasse: daar moetr ze de broek aan hebben om dat de doen!

10.1.1899 Elandsfontein. Lang niet geschreven, voortdurend ongesteldheid, koorts, nu hersteld. Was 7 maanden h.d.s. Hartingsburg; vorig jaaar junio hioer school geopend met 26 leerlingen, bijna allen van behoeftige ouders, hun logies betaalt door de overheid In januari verlieten vier leerlingen de school, genoeg geleerd, om lidmaat te worden en te trouwen. Er kwam ze in de plaats. Kreeg vandaag een brief van veldcorrnet F.A. Grobler: kom op mijn plaas, ambachtssschool. Maar heb contract voor een vol jaar hier. Woon bij b roers MHJ en G. van Staden; huis voor mij, en 7 kostleerlingen – bediend door een kafferjongen. Kostschool: 10x3 meter, 1 grote en 2 kleine kamers, zonder raen, vloer koemest, rieten dak, vrouwelijke hulp ontbnreekt – zie op tegen komst van mijn vrouw, hoezeer ik er aan vrlang!. Ik mag een gerieflijk huis bouwen , maar mijn Amsterdamse vrouw en ikmken haar!

5.3.1901 Hospitaal Pretoria. Door kafferpolitie aan de Sabie evangen genomen, ben als Prisoner of War naar Pretoria gezonde, werd er binnen 5 dagen zwaa rziek, flammaion in de linker long. Maar de Engelse dokter Holluck en zuisters Poll en Gibson door Gods hulp zegevieren over mijn ziekte

16.3.1902 Burtts Eiland. Bijna alle onderwijzers zijn hier. We geven gratis onderwijs. Mr Hollebrands, Varekanp, Standaard I; Gaarkeuken, Wüst II, A.C, Schülenburg Geschiedenis II, III, IV;

P. Vermaas, Engels IV; Wepener Bijb. Gesch. III en IV, Eng. III;

vRijssen Rekenen III en IV; Wilhelmy Ned. Gaal Schrijven III; Neeb Bijb. Gesch. II, Schrijven IV; Wegerif Aardr, II. III. IV, Ned. Taal IV.

20.4.1902 Burtts Eiland. Dank voor tabak, wordt verdeeld onder de onderwijzers en onder hen die ‘toys’maakten, die volgende week U gezonden worden. Onder de Hollanders wordt gedacht dat U gaven alleen voor de Hollanders zijn, ik denk dat Hollanders niet bevooroordeeld mogen worden vergelijking anderen.

1.11.1902 Simonstad. Post Card.[gestempel Simonstown 3 nov. 1902 Eis van Bermuda naar Afrika voorspoedfig. Reisde 2e klasse, want kapitein adjudant. Hier ben ik Commandant van de kamp voor weinige dagen. Wa de toekomst zal opleveren, ik weet nog niet, maar de God, die ikals mjn Vader door het bloed van \Jezus Christus heb leeren klennen, zal mi helpen op al mije wegen. Dais is mij vaste vertrouwen. Groeten

22.novembner 1902 Johannesburg. In de voornaamste plaats van Z.A. het bropeinest vanalle opnerechtigheden. Aan boord van Cunard Line op 1 Nov. Simomstad, daar opgesloten in een ommuurd kamp, dan met 600 man per trein in 5 dagen naar Johannesburg. I huis bij Hamilton, bestuurder van een mijn. Volgende dag an het werk, als timmerman. Op zondag naar kerken, openm lucht en open lucht em zalen mij geheele pveragave aan jezus Christus en mjn doop om Bermuda, Met hme heb ik een nieuw leven begonnne. O. welk een zegen, welk een voorrecht een kind des Heeren te zijn in de ware beteekenis…. Mijne vrouw schreef mij, dat ook zij door Jezus’bloed gereinigd een nieuw leven wenschte te leiden, dat God haar zegene. Het is wel wat laat, maar Gode zij dank met te laat.

**Inv. nr 389 J. Wierema**

14.9.1897 Rotterdam. Solliciteert Wat voor enkele jaren was ik in den Briel uitgever en heb nog al wat gedaan voor de litteratuur der Chr. school. Thans sedert vier jaren redacteur van de *Nederlander*, hoofdred. Jhr. De Savornin Lohman. De politiek heeft echter alle aantrekkelijkheid voor mijn verloren. De politiek, zooals zij in onze dagen gedreven wordt, bouwt niet op, maar verwoest en verdeelt. In plaats van om christelijk te doen optrekken tegen het ongeloof is ’t verdeeld in grotere en kleinere facties, die elkaar tot den bloede toe bestrijden en daaraan kan ik niet langer meedoen. Wat ik zoo gaarne wensch, vereenen en verzoenen, blijkt mij onbereikbaar.

Toen dan ook in 1884 de Transvaalsche deputatie in ’t land kwam, was ik een der assistenten, die zich in betrekking met haar stelde.

Eén dag hebben de heeren Kruger, Smit en du Toit bij mij in den Briel doorgebracht. De president animeerde mij en mijne vrouw sterk, om naar Pretoria te komen en zeker zou ik zijn gegaan, indien niet een jaar later mijne lieve vrouw door den dood werd weggerukt. Nu zag ik geen kans meer, om de reis met de kleine kinderen zonder vrouwelijke hulp te maken.

Thans zijn de grootste bezwaren weggenomen en is de andere liefde voor Z. Afrka weer ontwaakt. Met nog grooter kracht dan vroeger gevoel ik een aandrang in mij, om te gaan leven en werken onder de eenvoudige boeren en de gaven en krachten, door God mij geschonken, te besteden aan de ontwikkleingen van een volk, dat een harden strijd heeft te voeren tegen Engelsche hebzucht.

Kracht en moed bezit ik, om ook in den eenvoudigsten kring dat volk te dienen. [Nav Chr. Schoolblad besloten. Heb acte hulponderwijzer geleerd, tijdelijk hoofd Chr. School Nijeveen en daarna op de school van F.C. Wijle in Amsterdam, chr. school Zierikzee en laatste chr. school Brielle.] Ben 48 jaar. Pas me aan de volksgewoonten daar, de ontberingen te Rietfontein.

27.9.1897 Rotterdam. Wil nadere informatie, zal aan Groningen getuigschriften vragen.

24.11.1897 Rotterdam. Twee meisjes gaan naar Barneveld en een bij bv. Rhijn.,

15.9.1902 Quaggafontein distr.Marico. Stuur exemplaar of Jong Transvaal. Bedoeling met het blad. Dank voor Chr,. Schoolblad. Getroffen met ericht over Schuil, die ikin de oorlog leerde kennen, wist dat hij gavangen was, maar zijn einde was mij onbekend. Met mij gaat het, zooals het kan gaan met een man die uit het veld is teruggekeerd, met niets anders dan oude versleten kleeren, gelapt met gelooide beestvellen. Daar ik geen ander onderkomen had, moest ik maar na de aflegging der wapens in een hotel te Zeerust gegaan. Dat was echter te duur en nu ben ik te Quaggafontein bij den Veldkornet van Kl.Maric, beste menscnen, maar die zelf bijna geen kost hebben om te leven.

Ik heb niets meer, om ook maar iets te kunnen beginnn. Wat de toekom,st zal geven, weet ik niet. Voor ruim 6 weken werd mij door een Engelsche Inspecteur van ’t Onderwijs toegezegd eene benoeming aan de op te richten school te Quaggafotein. De ouders drongen aan, dat ik zou aanne en gisteren ontving ik van den Directeur van ’t Education Departement, dat hij mijne aanstelling niet kan bekrachtingen, zonder opgave van redenen. [ vermoedelijk: dat i mij hart een boer ben gebleven.God heeft me drie jaar gered, zal het weer doen. Maar wel zorgen voor mijn kinderen in Holland. Is er hulp voor hen daar? Hoort bva een Commissie daarvoor – van Visser gehoord dat zijn vrouw en kinderen daar gedurende oorlog gesteund is. Ik begrijp dat een van de twee meisjes op het Diaconessenhuis te Arnhem werkt. Maar mej. Beerekamp zal voor haar kosten hebben gemaakt.

28.9.1902 Quaggafontein (Marico) . Over de dochters: de oudst bij ds. Van Rhijn, thans te Doesburg, ‘ze is nu op Diacanessenhuis Arnhem, andere dochter in opleiding voor apothecaresse; en de twee andere bij mej. Beerekamp te Barneveld. Kunnen ze hier kunnen komen met een van de vele Afrikaanse gezinnen die nu terugkomen? Mevr. Steyn of mevr. De la Rey misschien? Genl. De la Rey kent mij, als de schrijver van *Jong Transvaal*. Verblijf zelf bij Veldkornet Zeerust, H.J. Snyman.

**Inv.nr 390 Mej. I.M. van Wijk (Paul Pietersburg), 1898**

6.11.1898 Paul Pieterberg. Verslag van ervRING. Pretoria geeft geen flauw denkbeeld van het echte Afrikaansche leven – in Pretoria ontwikkelde, beschaafde menschen, Europeaanen. De stad is Europesch – centrum als Londen en Amsterdam, de woonstraten als Bloemendaal. Dan PP burg eenm groote dorre grasvlakte, rondom bergen, dertig huizen onregelmarig verspreid. Een kerk die tot de Kerst ook school is; 28 leerlingen. Voorm mij een ongecertificeerde Afrikaan meisje, klas temelijk verwaarloosd. School heeft 72 leerlingen. Hoofd de Boer, zijn zuster assistente [onderwijzeresse] . Salaris 150 Pond, aftrek 54 Pond voor huisvesting; kan 220 Pond per jaar door handwerkles aan meisjes P.S. Nog twee leerlingen gekregen.

**Inv. nr. 391 S.J. van Wijck (Heerenveen), 1898-1899**

18.5.1898 Heerenveen. Heb reeds schrijven van mej. Maakal. Oudste zoon komt van de HBS af, komt kwekeling bij mij worden.

10.11.1898 Heerenveen. Tevreden met de benoeming. Alleen: het geld

11.11.1898. Heerenveen. Briefkaart. Neemt benoeming aan.

19.11.1898 Heerenveel. De onderhandelingen met de familie [over financiële steun voor de reis] zijn slecht afgelopen – familie zegt dat het Gouvernement daar voor moet zorgen.

26.11.1898 Heerenveen. Zit op tegen de f 2500 die hij voor de reis leent.

5.12.1898. Over financiën. Over Randfontein.

1.2/1899 Terneuzen. Afscheid van Heerenveen: 30 à 40 mensen op het station. Dank voor de begeleiding. Als de mist niet optrekt, zullen we nog over Antwerpen naar Vlissingen moeten reizen.

**Inv. nr 392 B. Willemsen (Bajesfontein), 1898**

28.9.1898 Bakjesfontein. Spoedige reis. School opende 22 september, 10 leerlingen, per oktober meer. Voorzitter Van Jaarsveld. Eten goed. De woning? Nu ja! Ik heb bv. eenige nachten met open deur geslapen, lang niet op mijn gemak.

**Inv. nr 393 C. de Winter (Hoek van Holland), 1898-1899**

14.11.1898 Hoek van Holland. Was enkele jaren kwekeling bij dht Heus te \s Gravenzande, examen niet geslaagd. Kan ik wel werken in Transvaal?

1.3.1899 Hoek van Holland. Aanvaard de benoeming te Linligspoort. Over financiën

10.4.1899 Hoek van Holland. Zal 29 april vertrekken. Stuur getuigschriften, Heb me voor f 500 laten verzekeren.

**Inv. nr 394 H.J. de Wit (Utrecht), 1897**

26.4.1897 Utrecht. Wil versnelling van vertrek, is vrij om te gaan.

[De Wit arriveerde in augustus 1897 in Pretoria, werd hoofd van een school op Johannesburg, 1898 secretaris van een Vereeniging van Hoofden van Staatssscholen en na oktober 1899 werkzaam op het Departement van Onderwijs, zie J. Ploeger, *Onderwys en onderwysbeleid*]

**Inv. nr 395 J.J. de Wit (Johannesburg), 1902**

24.2.1902 Johannesburg. J.J. de Wit, Produce Merchant, commission and market agent, Johannesburg. Over situatie en plannen van mevr. Wed. Broeksma, begeleid door mevr. De Wit, in Edenburg OVS, dan naar de Kaap (Paarl) en vandaar naar Holland.

**Inv. nr 396 J.J. van Wouw (Malmani Goudvelden), 1897**

13.10.1897 Malmani Gouvelden. J.J. van Wouw, belastinggaarder ZAR. Boeren hebben school en huis, verwachten een schoolmeester, dhr Gangel, kan wonen bij Benade.

**Inv. nr 397 C. Wüst (Numansdorp) 1898**

13.1.1898 Numansdorp. Brief van C. Wüst, wagenmaker Numansdorp, schrijft met tussenkomst van S. Broos: vraagt info over zijn zoon I. Wüst, die 13.3.1897 per s.ss. Norman als chr. onderwijzer naar Transvaal ging; zijn adres p/a Jan H. Fouché, Commissiedrift distr. Rustenburg, maar al drie brieven aan dat adres gezonden zijn niet beantwoord.

Inv.nr 398 I. Wüst (Bermuda), 1900

7.4.1900 Burtts Isl. Bermuda. Izak Wüst PoW. Geeft school, vraagt boeken als Dauma en Lems. De methodiek der leervakken.

10.12.1901 Nargan’s Isld. Bermuda’s. Vraagt allerlei boeken, maar geen politiek, Vraagt in het biojzonder motley, The Rise of he Dutch Republic, Macauly English History, Douglas Campbell; The Puritans in Holland, England, America. Wij hebben geen geld, om ze te bestellen.

Lege enveloppe, gestempeld Zeerust 16.9.1902.

**Inv. Nr 399 J. Zandstra (Vlaardingen) 1898**

7.1.1898 Vlaardingen. J. Zandstra. Kan pas gaan, nadat belijdenis in de Gereformeerde Kerk heb gedaan; voorwaarde van mijn moeder. [in 1899 in Zuid-Afrika aangekomen: J. Ploeger, *Onderwys en onderwysbeleid*].

**Inv.nr 400 N. Jac. Zerbst en J.A. Zerbst (Potgietershoop, kamp Satara/kamp Volksrust. Amsterdam, East London, Burgersdorp ), 1897-**

10.9.1897 a.b. s.s. ‘Gaul’. Briefkaart. N. Jac. Zerbst meldt aankomst Kaapstad. Had aangenaam hotel in Londen: Christliches Vereinshaus, Finsbury Sqaure 28.

1.10.1897 Volksrust. N.Jac.Zerbst. Na ongeluk spoor op 5 okt. te Volksrust. Zat in de wagon die ’s nachts in spoorongeluk in volle vaart door een verkeerde wissel omver ging. Dan per wagen naar Potgietershoop, bij Piet Retief. School zal 11.10 beginnen met 20 leerlingen

21.9.1898 Potgietershoop bij Piet Retief. N.J. Zerbst. Lang niet geschreven, te druk. Grote school: begonnen met 20 leerlingen, en nu 41. Vraag broer om over te komen om me te helpen. Mijn vrouw en ik gezond, sinds veertien dagen ook een zoon. Bestelde voor f 130 aan Homeopathische medicijnen – op een dokter kan men hier niet rekenen, die kan soms pas na 3 dagen komen.

30.9.1898 Potgietershoop. N.J. Zerbst. Vraag hulp om laten uitkomen van broer J.A Zerbst. Stuur 20 Pond voor zijn reisgeld aan vader Zerbst in Ede.

4.1.1899 Potgietershoop. J.A. Zerbst. Reisde met Van Rijn. Verdient de agent in Londen aan hotels? Onderwijzers zouden geïnformeerd worden over dat hotelleven. Woensdagsavond negen uur begon de treinreis [te Kaapstad] en zaterdag 11 ¾ u. in Pretoria. Opgehaald door broer, met wagentje met twee paarden naar Potgietershoop, aangekomen zondagavond.

19.3.1902 Krijsgevangenen kamp Satara, was Ahmednagar, Indië. N.Jac. Zerbst. Op 2 januari weer in het hospitaal, tot 3.2. In Admednagarfort was de lucht bedorven (ligt in een dal, en rondom muren van 40-60 voet hoog, geen verse lucht). Eind febr. naar ander kamp, evenals Timmerman en Teves. Men kan paroolbrief tekenen: niet eed van trouw aan Engeland, maar men zal niet ontsnappen, regels van kamp volgen, niet buiten aangewezen gebieden gaan en niet praten over politiek, geen huizen van inboorlingen binnengaan, geen brieven buiten de censor uitsturen, maakt dagelijkse leven dragelijker maken. Oproer, landverraad zeiden teenstanders – 186 tekenden, 114 tegen. Mensen 26 febr. naar Poona, mensen op parool naar Satara. Die in Poona bleven noemen ons nu landverrader. Op 30.3 weer in hospitaal.

13.5.1902 [kamp] Volksrust. J.A. Zerbst. Vraag meer info bij mijn vader, Amsterdam. In november weer school. Broer mag om gezondheid uit India naar Europa. Met ons – mijn schoonzuster, haar kinderen en ik – gaat het goed. Ik geef hier sinds november les. Varekamp schreef uit Bermuda, geeft daar les.

3.11.1902 Amsterdam.N. Jac Zerbst aan Frank K. van Lennep. Vraagt financiéle steun, gaat 6 december naar Zuid-Afrika per ‘Kanzler’.

6.1.1903 East London. N. Jac. Zerbst. Ga door naar Burghersdorp (Kaapkolonie). Mevr. Klazinga en kinderen zijn 1 januari direct uit Kaapstad naar Pretoria gereisd.

17.1.1903 Burghersdorp, N.Jac. Zerbst. Over ‘Kanzler’ en bemanning/passagiers. Mevr. Klazinga op klasse 2 dek zette een stoel voor mij, paste soms haar kinderen als zij ziek was. Zij kreeg in Kaapstad brief met permit en geld van haar man en kon doorgaan. Ik ben in Burghersdorp, geen permit. Brief van vrouw en kinderen. Broer [J.A. Zerbst] nu op een Engelsche school, maar denkt goed.

**Inv. nr 401 A. van Zijl (Heinenoord, Pretoria), 1898-1899**

18.10.1898 Heinenoord. W.J. Caspers informeert over oud-leerling, nu broeder op krankzinnigeninrichting Bloemendaal, A. van Zijl, studeerde maar die door buiten persoonlijke omstandigheden naliet en verpleger op Veldwijk dienst deed en later op ‘s Heeren Loo en dan Bloemendaal. Wil onderwijzer in Transvaal worden.

24.1.1899 Heinenoord. A. van Zijl. Stuurt getuigschriften etc.

11.3.1899 Pretoria. A. van Zijl. Goede reis, met dhr. Witsenburg uit den Helder, en Varekamp op de Prins Hendrik te |Vlissingen. Aan boord een cocnert van mevr. Albani. Op Departement vroendelijk behandeld door Mansveld en de Joge,; nog niet duidelijk of naar kromdraai ga. Varekamp is naar MWStroom

**Inv. nr 402 D.H. van Zyl (Roodepoort), 1904**

5.1904 Roodepoort. D.H. van Zyl. Heeft altijd Hollands onderwijs gegeven en blijf dat doen. Kleine school, 14 leerlingen. Vraagt subsidie.

**Inv. nr 403 Generaal J.A. van Zyl (Rotterdam), 1904**

4.10.1904 Rotterdam. Briefpapier generaal J.A. van Zijl, 392 Marnixstraat Amsterdam. Een schuldbekentenis ad f 135 aan kapitein L. Reintjes. Vraag om dat bedrag, heeft geen geld, vrouw kan het niet sturen.

**Inv. nr 404 G. Zonneveld (Leeuwfontein, Pretoria), 1904-1908**

1.5.1904 Leeuwfontein pk. Bronkhorstspruit. G. Zonneveld steunt de vraag van zijn vrouw [in Nederland] om reisgeld voor haar en twee kinderen om naar Transvaal te gaan. Kan niet beloven, die af te betalen, zoals in 1890 deed: armoede, ouders kunnen geen schoolgeld (27 leerlingen) betalen op de Vrije School.

24.7.1904 Pretoria. Vrouw en kinderen op 14 juli ontmoet. Werk per 1 juli op kantoor van H. Visscher, secr. Commissie CNO.

12.6.1905 Pretoria. G. Zonneveld en M. Zonneveld-Bruijn, gelukwensen

2.4.1906 Pretoria. G. Zonneveld en M. Zonneveld-Bruijn. Condoleance met overlijden moeder van Emous.

11.12.1905 Pretoria. G. Zonneveld en M. Zonneveld-Bruijn. Wensen voor 1906

2.7.1906 Pretoria. G. Zonneveld. Per 1/8 ontslagen. Al lang te gekomen, een een slag voor mijn gezin. We beramen, mijn vrouw wil terugkeer naar Holland.

1.12.1906 Pretoria. G. Zonneveld, M. Zonneveld-BruijnWensen voor 1907. Heeft enige verdiesnten met aller werkzaamheden. Ordenen magazijn van Höveker bijv., administratie van een rijwielenzaak. Solliciteer bij de scholen van Pretoria.

19.2.1906 G. Zonneveld. Dank voor ontvangst van portret van Emous.

14.12.1908 Pretoria. G. Zonneveld. Wensen voor 1909. Werkt nog op kantoor van de Eendrachtschool, hele administratie nu Collins weg is. Over mijn eigenaardige positie later.

**Inv. nr 405 Mevr. W.C. (Zuidervaart-) Spruyt (Pernis, Blesbokfontein), 1898-1906**

*Zie ook Inv. nr 406 N.C. Zuidervaart*

13.6.1898 Pernis Mej. W.C. Spruyt. Toelichting : N.C. Zuidervaart is in Okt. 1897 vertrokken en hoopt binnen drie maanden zijn meisje -schrijfster des -over te doen overkomen en bij aankomst in Kaapstad met haar in het huwelijk te treden. Vraagt informatie om in Kaapstad te kunnen trouwen.

28.3.1899 Pernis. Mej. W.C. Spruyt. Zou 18 maart vertekken, bagage al op Southampton – dan influenza. Ga nu op de ‘Briton’, in gezelschap met gezin [P.J.] Kloppers, de oude.

*Zie eerst Inv. nr 102 Johannesburg P. van Trotsenburg 27.2.1902, bijlage brief van mevr. Zuidervaart-Spruyt van 19.11.190. en dan; Inv. nr. 406 brief van N.C. Zuidervaart-Spruyt 9.2.1902.*

23.3.1902 Pernis. Mej. W.C. Zuidervaart-Spruyt. Over een ontvangen brief van Mevr. Schoeman, haar arme toestand nu.

I *Inv. nr 102: 27.2.1902 P. van Trotsenburg met brief 19.11.1902 W.C. Zuidervaart-Spruyt over Rietfontein, mevr. S.M. Schoeman.*

Ongedat. [1905 Pernis. Mej. W.C. Zuidervaart-Spuyt. Dank voor de subsidie op de 17den ontvangen, want deze maand ontvangt mijn man zijn eerste kwartaal. Over ontbreken van CNO-subsidie voor de school bij Fourie, ondanks zekere steun van Mansvelt; mijn man is al gegaan, op veel eigenkosten, en nu is er geen steun en geen toekomst.

28.9.1906 Blesbokfontein. Mej. W.C. Zuidervaaart-Spruyt. Toen ik ging, wist ik: het zal wel niet zoo vinden als voor den oorlog, en bij de fam. Fourie is alles niet zoo conform als bij de fam. Schoeman in Lijdenburg – de Fouries is een slordige, onzindelijke familie. … Met vrienden heb ik zelf drie kamers schoon gemaakt en de keuken zelfs gewit. Goederen uit Lijdenburg gehaald. Over school, leerlingen, logiesleerlingen, jong en oud, komen met presentjes: hoenders etc. Over Fourie, arm maar hij rekent op minerale rechten. We redden het, gelukkig is mijn zuster hier. Publiceer svp. niet over mijn onaangenaam verblijf in het Chr. Schoolblad! Van Mansvelt een aardige, interessante brief ontvangen!

**Inv. nr 406 N.C. Zuidervaart (Pernis, Rietfontein, Pernis, Blasboklaagte, Hamelfontein), 1897-1909**

*Zie Inv. nr 405 W.C. Zuidervaart-Spruyt.*

[*Sept. 1897 Pernis*] N.C. Zuidervaart. Ontving J. Hagen en op diens informatie aanvaard ik die betrekking. Hagen schrijft Lijdenburg om telegrafische antwoord. Hoe dan ook: wil 9 Oct. op de ‘Norman’ vertrekken.

[*Sept. 1897 Pernis*] Wil op 7 Oct. per ‘Norman’ vertrekken.

20.9.1897 Pernis, adres Spruijt. Geen 2e klasse plaats op de ‘Norman’, vertrek daarom op de ‘Guelph’, 16 October.

26.3.1898 Rietfontein. N.C. Zuidervaart. Verontschuldiging voor niet-schrijven. Alles ging en gaat hier goed.

26.3.1898 Rietfontein Lijdenburg. Verontschuldiging voor lange tijd van niet-schrijven. Geeft beschrijving indrukkingen. School geopend 3.1.1898, dus vanaf 15 november 1897 was ik hier dus voor mijn plezier, werkte op kantoor van de Veldcornet – lijsten maken voor president-selectie. Kennismaken met genl. P.J. Joubert. Over school en leerlingen.

*Zie Inv. nr 102: 19.2.1902 Johannesburg Van Totsenburg: adres van mevr. Schoeman is kamp Balmoral.*

12.3.1902 Pernis [N.C. Zuidervaart]. Ontving deze brief van mevr. David Schoeman, Burgerkamp Howich, Hospital Siding. Natal d.d. 9.2.1902:

Na veel rondzwerven zijn wij nu weer hier in Natal. Verwijderd ver van land en volk. Ach ik kan u nooitzeg hoe dat ik verlang naar mijn familie want het is nu die 16de dezes 10 maanden dat ik hen laats geziej heeft maar laats besig heeft het hen tog nog gelukkig goed gegaan. Piet (een zoon van 16 jaar) was gewond deur zijn arm en bors maar het was gelukkig maar net een vleesch wond, hij is al weer gezond. Martiens (Martinus een zoon van 14 jaar) is ook nog buiten. Nicolaas Schoeman zijn vrouw is ook dood, ook klijn Piet Schoeman zijn vrouw. Meester geloof mij dat het maar niet zoo een al te aangename leven is uit een grood huis in een ronde tent. Ach ik lust meer dan eenmaal een kopje lekkere varse melk want die heefd ik hier nog nooit gedrink van dat ik hier is. Als je ons Prezedent kan zien, zeg veel groete aan hem van mij. Vraag ook aan hem of hij nog niet een weinig geld kan stuuren daar ik het tog zoo noodig heef al is het net een paar pond. Nu ik verlang veel om u allen weder te zien. Mogen die tijd maar spoedig aanbreeken dan zal ik zeer verblijd wezen. Nu lieve meester moet ik eindig met de beste groete aan u verblijf ik u vriendin S.M. Schoeman.

P.S. Jellie moet tog maar gauw weer schrijven want ons was zoo verblijd om van julllie te horen ik het veel nieuws maar mag niet schrijf. Meester ik verang veel naar die heerlijke perziken van ou Rietfontein had ik tog maar nou daarvan want ik heefd nog niet een lekker perzik geer van ek hier is. Met menschen buiten gaat het heel goed en ik is ook nog bij de zelfde opinie als ik gehad heefd en nogndaglijks wordt mijn geloof sterker.

Wat tusschen haakjes staat, is van mij [Zuidervaart]

*Inv. nr 102: 13.11.1901 R.G. Ockerse over mevr. Schoeman.*

*Inv. nr 104: 15.11.1901 [Amsterdam] Gelieve mij [Emous] nog berochten of in kamp ten Uwent zich bevindt Mevr. M.S. Schoeman, echtgenote van David Schioeman afkomstig uit Rietfontein bij Lijdenburg. Vrienden wil kleren sturen, kan haar 2 à 4 Pond geven.*

*Inv. nr 102 Johannesburg P. van Trotsenburg. Mevr. David Schoeman uin kamp Balmoral.*

*Inv. nr 102 27.2.1902 Johannesburg. Van Trotsenburg : Mevr, David Schoeman sinds vier weken naar kamp Howick gezonden*

17.3.1902 Pernis. N.C. Zuidervaart. Kopieën van brieven van mw Schoeman. U ziet dat zij aan het begin hooghollands te schrijven. Wat tussen haakjes staat is van mij. … Wat dunkt U zal ’t baten indien ik den President vraag; hij was onze huisvriend? Schaden zal ’t zeker niet.

Brief van mevr. S.M. Schoman 8.2.1902 Howick

Zeer geachte vrienden. Wij waren zeer verblijd om van u een brief te ontvangen. Het was voor mij als een dropel water voor een dorstig ziel want ik was al zoo onrustig over jellie want ons kon nooit ho or waar dat jellie was. Die famielie P. Swart en Sussan is nog buiten voor zoo ver als ik weet. Mijn man en kinders nog allen in ’t leven zoo ver als ik weet. Piet (haar zoon van 16 jaar) was gewont maar tog nu weer gezond doch ik verlang veel naar ons Rietfontein. … wij leefden hier in ronde tenten bij snags is het hier vreeselijk warm zoodat en het bijna niet kan hou en dan moet ik u ook zeggen dat ik zonder een pennie geld zit want het is nu al 10 maanden dat ik onder die Engelschen is ik had nooit geweten wat armoede is of zwaar maar nu ken ik dit ook. hartelijk dank ook voor die aan prissentatie voor die klederen want dat ons het hoog nodig heefd dat is zeker ik moet al geld leen maar die gaan bitter swaar om te krij en krij je noch dan is die goed zoo duur want kos moet ons tog ook hebben want van die randzoen wat ons hier krijg kan ons nooit mee uitkom als ons niet bij koop zooals meel en groente want ons krijg maar een maal per week een weinig aardappelen voor 8 dagen dan is het niet eerst 2 kookzeltjes ons was hier al meer dan eenmaal zonder vleesch dat ons net met een stukje kop. Brood ziten menigmaal heefd ons voor die avond niets om te eten als ons danniet een pennie hebt om iets voor te koop moet os die avond aar soo gaan slaap maar ons heefd daarom nog altijd iets gehad hoe weinig het ook al is maar geloof mij dat hier meer als een arm vrouw is wat die gehuil van haar kiders zoo moet aanhoor zooals hullu van honger huil als andere niet menig keer medeel van wat zij over hou dan moet hellu maar zoo naar bed gaan,m aar ik kan u niet alles schreiven maar als ons leef en ons kom bij mekaar zal iku veel kan vertellen hoe of het hier gegaan heefd wij waren door Gods goedheid tog nog altijd gezond van dat ons hier in de kamp is/ nu lieve Jufvrou nogmaals dank voor u goedheid en hoop dat deze weinige reelen u en een goede welstand zal geworden nu met een hart vol verlangen sluit ik mijn brief en verwag spoedig antoord weer dus hartelijk van mij gegroet u liefhebbend vriendin S,M, Schoeman. P.S. ik zend u ook de mate van ons klederen.

11.8.1905 [Blesboklaagte] Bus 143 Middelburg. N.C. Zuidervaart. Min vrouwtje houdt u regelmatig op de hoogte van wat hier gebeurt. Eén dag Kaapstad, kisten vesiteren, permit krijgen. Ontmoeting met gezin Fourie, die deze oud-Ass.Genl en ex-Naturellen Commissaris de situatie u heeft geschreven. Alleen de verwoesting is erger dan ik dacht. Oom Tobias maar een koe inn de kraal, Daan de Waal zijn hele kudde bestaat nu uit 30 bokken 6 ossen en oom |Hans nog 90 van zijn duizenden schapen heeft. Onderwijs: heel verhaal: eerst school bij [Christiaan](file:///\\Christiaan) Fourie, toen bij Oom Hans Steyn op Blesboklaagte, vrije, private school (buiten CNO). Heb er een goed, klein kamertje.

13.10.1905 Blesboklaagte. Ik stuur afschrift van de neerslachtige brief van zijn vrouw over overleg met dr. M[ansvelt]. Over school en financiën. Plannen van Jan Lombaard.

Copy van mijn brief aan Dr. Mansvelt. In overleg met Mansvelt en Emous besloten vraag Fourie te beantwoorden, met finantiële garantie van Mansvelt. [uitvoerig]

20.10.1905 Blesboklaagte. Gesprek met Fourie, die ‘vooralsnog’niet naar CNO wil gaan, op grond van een artikel in Volkstem van ds. Lingbeek, maar verder veel belooft.

9.12.1905 Blesboklaagte. School aangesloten bij CNO Toekomst? Amalgatie? ’t Geval Wissink (gekomen op advertentie van Jan Lombaard).

2.9.1906 Bus Middelburg.[8 blz.] .. Was Kerstvakantie in t Li’jdenburgse bij David Schoeman en vrouw – al mijn oude schoolkinderen kwamen ‘meester’zien ‘k moest wijlen tante Saar met haar kanker misvormd gezicht groeten met een zoen wat toch alleen aan familieleden wordt toegestaan. School zaken uitvoerig, die te Blesboklaagte gaat januario gesloten, nu school op Blesbokfontein bij Fourie. Vrouw niet erg naar haar zin hier. Lief dochtertje

3.11.1906 [Blesboklaagte]. Nog steeds geen Bestuursvergadering [School} want Fourie komt niet en geeft ook geen geld. Ik blijf., omdat ik anders ik het geld van Fourie (nu 40 Pond) het nooit krijg. Verslag van Bestuursvergadering.

29.12.1906 Blesbokfontein. Wensen voor komend jaar. Stuur ik steeds jeremiades. Behoor nog 90 Pond te ontvangen, 53 van Fourie – maar kan of wil niet betalen. Klaar op de ‘trek’.

**‘k Denk U zoudt mijn vrouwtje nauwelijks herkennen als u haar weer zag: zoo mager, zoo vervallen, zoo hopeloos, zoo moedeloos. |Ze heeft ook nog nietsals ellende beleefd zoo lang ze hioer is. nas b erderijtje gat aardig ‘vorentoe’. Behalve onze 30 hjoenders hebben we nu 100 kuikens, 16 oudere 25 jonge eenden een paar kleine kalkoentjes, een bok en een geit, een pasar arkens, en 2 aarzen, waarvan een binnenkort gaat kalveren. Dat is ons boerderijtje. Maar jong als het is, levert het ons nog niets op, ja, ’t vraagt nog uitgaven. Mijn huis staat er goed bij. Maar als u mijn handen zouden zien.**

15.1.1907 Blesbokfontein. Ontslag genomen, nieuwe schoolbestuur, Gouvernements school, nieuw huis etc. Fourie boos.

Ongedat. [Medio 1907] [Hanmefontein] Vrouw iets beter, dochter Transvaals welvaren, schoonzuster fris en gezond. School bij Hans Steyn medio januari geopend met 18 leerlingen. Fourie uitgekochjt, nam 4 of 5 mensen mee. Armoede alom. Schoolzaken, CNO of Gouvernement.

1.8.1907 Hamelfontein. Bij vorige brief was ik nog CNO onderwijzer. Vandaag niet meer. Gouvernement neemt school over, t ging niet, bkleef op 8 leerlingen; twee dagen na overgave al 32. School gebouwd door ouderling D.R. Opperman. Wat moest ik doen? Er mijn huisgezin te doen lijden door mijn volhouden, niettegenstaande bijna de gehele natie zich niet wil doen gelden als zenlfdekend en zelfhjandelend, naar gedachteloos achter hier Smuts aanloopt!. Op school een zootje, mengelmoesje in Engels Hollands.

4.8.1908 Hamelfontein. Vrouw nog steeds lintworm, ik maag, vegetaries eten. Geen klachten over de school.

29.8.1908 Hamelfontein. Over het Hollands, Afrikaans, Enmgels. Verenigde kerk voor Afrikaans - Besselaar ging nar Vreenide Kerk, ivm Bosman; helpt bij ;romosie. Van Oostrum ging van Herv. Kerk naar Verenigde, en UIilkens verruide de Herv. Voor Church of England. Pretoria is een Hollands kletsdorp.

25.2.1909 Hamelfontein. Zoon geboren.

11.12.1909 Hamelfontein. Gesukkel met de school, nawerking Fourie-affaire. Denk voor schol te veranderen. Vennootschap met procureur van Woudenberg en Opperman een gehuurde plaas Kwaggafontein, als ik miv verander, ook een stukje grond (Bliksein, naast Hamelfontein) kopen. Kan geld lenen bij Voorschotkas? [kanttekening van Mansvelt: richt je op Roosegaarde Bisschop in Pretoria]. Naar een Gouvernementsschool aplliceren te Wast Alleen.

**Inv. nr 407 J. Adolfs Jr (Gortel), 1898**

19.11.1897 Gortel. Ben Hoofd Chr. School te Gortel. Vragen beantwoord en aan Van Lennep gezonden.

31.1.1898 Gortel (gemeente Epe). Vraagt nadere informatie.

Ongedat.

18.5.1898 Gortel.

25.8.1898 Gortel.

14.1.1899 Gortel. Onder meer vragen over financiën.

**Inv. nr 408 H. den Breejen (Nijmegen), 1898**

20.11.1898 Nijmegen. Onderwijzer in Zetten. Zuster gaat toch niet mee, dus zoek een plaats waar kan kost en inwoning vind.

22.11.1898. Niet meer beschikbaar ivm familie – moeder tegen mijn vertrek.

**Inv. nr 409 J. Delfos (Delft), 1898**

6.12.1897 J. Delfos. Solliciteert, heefd hoofdakte en boekhouden. Aanbevelingen van J Postma, hoofd school Martha Stichting Alfen a.d. Rijn, en van J. Couvée, hoofd N.H. tussenschool Rotterdam.

23.2.1898 Trekt sollicitatie in.

**Inv. nr 410 J.L. Dotman (Sliedrecht), 1898**

6.4.1898 Sliedrecht, onderwijzer. Kan na 1 juni vertrekken.

19.4.1898 Briefkaart Dordrecht. Sliedrecht. Heb mijn ontslag genomen en kan tweede week van Juli vertrekken.

30.5.1898 Dordt. Vertrek 16 juli per ‘Scot’ van Southampton. Gisteren verloofd met mej. W.P. Hennekam, onderwijzeres te Sliedrecht. Hoe moet ik van Pretoria naar Rooikrans reizen?

4.6.1898 Notitie van Dotman. Vertrek 16 juli, ongehuwd. Neem alleen aanstelling te Rooikrans aan. Graag info per telegram. Notitie van Emous. Antwoord: Dotman vertrek per ‘Scot’.

7.11.1898 Amsterdam. Consulaat-Generaal ZAR. Over financiën, tbv Dotman.

**Inf.nr 411 A.G. Groenman (Groningen), 1897**

14.12.1897 Groningen. Vraagt informatie, wil een gesprek.

16.12.1897 Groningen Zie af van plan, na bericht van overlijden door hersenontsteking van een zuster, directrice van het Volkshospitaal te Pretoria.

**Inv. nr 412 Ph. J. Hardonk Elst O[pper] B[etuwe], 1898**

28.3.1898 Ben onderwijzer, op openbaar onderwijs, ben Ned. Herv., was in Deventer lid van Chr. Jongel. Vereniging. Vraag info.

11.4.1898 Solliciteer voor (gezien in advertenties in *Chr, Schoolblad*) Lijdenburg of Heidelberg. Speel orgel en kan de Psalmen en gezangen spelen en de liederen van Sankey en Ph. Philips.

**Inv. nr 423 D. Koelewijn (Koog aan de Zaan), 1898**

22.3.1898 Koog aan de Zaan. Zend hierbij het formulier ingevuld terug. Hoop wel nog een maand te krijgen om mijn familie op te zoeken.

25.4.1898 Koog aan de Zaan. Vraagt of een kennis, die ooit onderwijzer was maar nu inspecteur van een Levensverzekering is, toch als onderwijzer naar Transvaal kan gaan. En een zuster van mijn vrouw, coupeuse, wil meegaan – is er een bestaan als coupeuse voor haar in Transvaal?

**Inv. nr 414 H. Lampen (Goes, Smilde), 1898**

4.7.1898 Goes. Benoeming te Sterkstroom aanvaard.

29.7.1898 Smilde. Met De Vries & Co in onderhandeling, ons vertrek is 24 september.

29.8.[1898] Goes. Over financiën.

Was 1899 in Transvaal en ging op Kommando (Ploeger, *Onderwys en onderwysbeleid*).

**Inv. nr 415 H. Pos (Hoofddorp), 1898**

15.3.1898 Hoofddorp. Solliciteert voor advertentie in ons *Chr..Schoolblad.*

6.6.2898 Hoofddorp. Sprak met Secretaris Dept.v. Onderwijs [C.G. de Jonge], wil hem graag nog eens ten Uwent spreken.

**Inv. nr 416 IJ. Van Randen (Brielle), 1898**

7.7.1898 Solliciteert.

19.7.1898 Brielle. Stuurt ingevulde vragenlijst terug.

18.11.1898. Brielle. Over periode voor ontslagname.

**Inv. nr 417 L. van Straalen (Utrecht), 1896**

2.9.1896 Aan F.K. van Lennep, over getuigschriften [Met aantekening van Van Lennep, 10 sept. 1896: stuur getuigschriften].

23.9.1896 L. van Straalen. Aan Emous: Ben 27 jaar, sinds op 14-jarige leeftijd kwekeling.

?.8.1896 B.R. Verburgt, Utrecht, getuigschrift voor L. van Straalen, sinds 1.2.1896 werkzaam op zijn Chr, school.

14.9.1896 Ouddorp. H.H. Kerkhoven: Van Straalen werkte van augustus 1893-febr, 1896 op Chr. School.

19.9.1896 Dirksland. L. van Oversteeg , getuigschrift Van Straalen, maart – augustus 1893 werkzaam Chr. School

Bijlage: lege envelop, geadresseerd aan Van Straalen, Braamstraat 16, Utrecht.

**Inv. nr 418 W.C. Uittenbroek (Rotterdam), 1898**

8.6.1898 Rotterdam. Zal alleen vertrekken, gezin spoedig daarna. Was november l.l. wnd Hoofd in Ede.

29.9.1898 Rotterdam.

**Inv.nr 419 A.U. Wanders-Vuijk (Den Haag), 1897**

19.10.1897 Den Haag. Vraagt nadere informatie alsvoren een benoeming te Nijlstroom te aanvaarden.

23.11.1897 De Haag. Legde zaak voor aan ds. Van Gheel Gildemeester en ds. Gerth van Wijk (voorzitter schoolbestuur). Nog vragen, maar bereid om te gaan. Laat mijn kleine jongen voorlopig hier.

30.11.1897 Wil 8-jarige zoon toch meenemen.

7.12.1897 Ik niet naar Nijlstroom, dokter raadt het af ivm mijn (drie) kinderen.

[*Vgl. Fonds tbv. Hollandsch Onderwijs in Zuid-Afrika, inv. nr 541 sollicitatie van P.H. Wanders, Utrecht 18.1.1897; sollicitatie mevr. Alida Ursula Wanders-Vuyk (fwb. 1.5.1857), onderwijzeresse met acte*]

**Inv. nr 420**

22.3.1897 Ad. van Knapen, Moordrecht

[?.7.1897] J.C. Francken, Maassluis

?10.1897 L.C. Langhout, Ouddorp

12.10.1897 J. Koolstra, Dieren.

19.10.1897 W.J. ten Hoor, Joure

30.11.1897 C.M. Wimmers, Delft

10.12.1897 P.T. Maaskant, Hendrik Ido Ambacht. Ingevulde Vragenlijst

13.12.1897 J. Tijm, Haarlem

18.12.1897 J. Brinkman, Mijnheerenland

3.2.1898 J.W. Engelkes [*zie EM Inv. Nr 13 brief van Samsom: J.W. Emgelkes is benoemd tot hoofd UILO-school*]

23.3.1898 P. Hoogenraad, Scheveningen

1.10.1898 R.A.K….., Amsterdam. Over drs. B.H.J te Braake.

4.10.1898 C.A. W. van Rooijen ’s-Gravenhage.

19.11.1898 Marie Michelsen, Aardenburg. [en] 16.11.1898 G. Hofstede, Doopsg. Predikant Aardenburg,

2.12.1898 C. Toet, Loosduinen [en] Vragenlijst, met aantekening van H.J. Emous, 23.11.1898.

11.3.1899 Louise Wijnsouw, Amsterdam.

19.5.1899 J. Dussel, ‘s Gravenhage

10.2.1903 G.A. Aldus, Nieuwerbrug. Vragenlijst, ingevuld. [met enveloppe]

*G. A. Aldus (Barneveld 1883-1933 Zeist) had 1.2.1912 opnieuw contact met dr. N. Mansvelt (Archief Fonds Hollandsch Onderwijs in Zuid-Afrika, inv. nr 483). Hij werd de eerste directeur van de blindeninstelling Bartimeus te Zeist.*

Ongedat. [Bloemfontein]. Mej. P. de Zwaan. Nav advertentie in *Chr, Schoolblad* voor een onderwijzeres op Instituut Eunice alhier. Als Holl. onderwijzeres die twee jaar op Eunice werkzaam is kan ik u wat informeren. Eunice is niet te vergelijken met een school in Transvaal, het is Engels ingericht. Ik ben de enige Holalndse, met twee Afrikaanse die liefst Engels sprekend. Directrice, mej. Murray spreekt Engels. Over niveau en sfeer..

**Inv. nr 421 Aan H.J. Emous gezonden foto’s van F.E.T. Krause, gezin P.J. Kloppers Jr, W. Klooster, A. Stafleu**

F.E.T. Krause, mei 1901;

P.J. Kloppers Jr met vrouw en dochter Sophie, Machadodorp 1908

W. Klooster, gezonden 22.2.1908 [foto gemaakt door P.J. Kloppers Jr; Klooster was op inspectie o.a. Machadodorp geweest]

Ongedat. A. Stafleu en vrouw [vermoedelijk}

**Inv. nr 422 P.J. Westerhoff (Nijkerk) over G.C. Kooijker, 1901**

1.7.1901 Nijkerk. P.J. Westerhoff heeft van consul-generaal bevestiging gekregen van het sneuvelen van de onderwijzer Gerard Kooijker bij Pietersburg, 16 april 1901 [*tijdelijk verwisseld met Westerhoff*]. [*Zie ook Emous Inv. nr 278*]

**Inv. nr 423 J. Smit (Vlaardingen), 1898**

Ongedat. Onvolledig. J. Smit. Argumentatie om de aanstelling niet aan te nemen. Weet niet wat zoon doet.

27.10.1898 Vlaardingen. J. Smit neemt benoeming in Transvaal niet aan, zoon ook niet.

**Inv. nr 424 Verslag van het sneuvelen van Dr. H. Coster en C.G. de Jonge (concept)**

Ongedat.[1901?] Anoniem. Overlijden van dr. Coster en C.G. de Jong, de rol van De Jonge, zijn gezin, zorg daarvoor; commissie zal giften ontvangen.

Enveloppe NZAV geadresseerd aan H.J. Emous, poststempel Amsterdam 5 Mrt 1907

**Inv.nr 425 H. Graphorn (1909), Angola**

Kopie van een ged. notulen van een bestuursvergadering van Fonds Hollands Onderwijs in Zuid-Afrika, over ingekomen schrijven van H. Graphorn d.d. 14.2.1919, die in 1909 door het Fonds als onderwijzer naar Angola en Oranje Vrijstaat werd gezonden. [*Hendrik Graphorn Appingedam 24.10.1887-26.3.1960 Potchefstroom, gehuwd met Rachel Petronella Kleynhans 15.9.1894-7.6.191968 Potchefstroom*]

**Inv. nr 426** **Consul-generaal Amsterdam R.A.J. Snethlage 23.11.1900**

Notitie over salariëring van o.a. enkele ambtenaren en onderwijzers, o.w. Leemans, van de Bergh, C.J.P. Meijers [? *vgl.* *Inv, nr 295*], H. Scholtens [*vgl. Inv. nr 347*}.

**Inv. nr 427 Staat van toegelaten en vertrokken onderwijzers, 1905- 1906**

Concept (Mansvelt?). 36 [Afrikaner] onderwijzers, toegelaten en (gedeeltelijk) vertrokken van dec. 1905 t/m 1 juli 1906.

**Inv. nr 428 Ruck (Pretoria),**

15.5.1904 Sunnyside Hospitaal Veldoornstraat. Ruck [arts?] Over Wagener die huis gaat verkopen. Patienten stroomen toe; veel werk, kankerpatienten die twee keer per dag verfrischt moeten worden. Linnengoed, doeken, tafelgoed en spreien nodig. Dames Beyers [Genl. C.J. Beyers] en Armstrong bij Lady Lawley om hulp, goederen uit Irene. Zustervereniging. Tonen dat Afrikaners kunnen werken.

Neef A.[J.] van der Walt is ouderling in de dopperkerk te Potchefsdtroom. Wordt waaschijnlijk hoofd van voorbereidnde school vor het Seminarie dat van Burgersdiorp naar Potchefstroom verplaatst wordt.

**Inv. nr 429 Codelijst voor kabeltelegrammen over categorieën onderwijzers die nodig zijn in Zuid-Afrika.**

**Inv. nr. 430 Verzoek van het Fonds tbv Hollandsch Onderwijs in Zuid-Afrika aan het Taalfonds met verzoek van financiële steun, 1897**

?.11.1897 Bestuur Fonds tbv Hollandsch onderwijs in Zuid/Afrika aan Bestuurderen van het Taalfonds, Amsterdam. Fonds heeft al meer dan 100 onderwijzers gelegenheid geven naar Zuid/Afrika te gaan. Het kapitaal, bij het begin van deze actie ongeveer f 9000, is uiteraard onvoldoende. Fonds heeft al f 15.000 geleend van U. De recente overkomst van de Randonderwijzers Jansen, Wechgelaar, Thomassen en Kloppers vergden veel geld (grote gezinnen, lange periode ondersteunen). Vragen een gift van f 5000.

Idem. Concept. Aanvraag f 4680

Idem: concept. Aanvraag 4640

**Inv. nr. 431 Briefkaarten aan H.J. Emous, 1907-1916**

11.5.1909 H. Bavinck Briefkaart. Gestempeld Amsterdam. Bavinck ontmoette uw vroegere leerling, in Kalamazoo Mr Van der Horst, weesjongen in Neerbosch maar was ook uw leerling, werd in Amerika architect.

28.10.1916 Jac. van Belkum, Postkaart. Stuurt ex. *Almanak Kerk*. 40-jarig jubileum van ds M.J. Goddefroy en zelf in febr. Ook 40 jaar gehuwd en predikant

6.1.1905 Betaalbewijs van f 50 door N. Boelen, Amsterdam voor CNO in de Oranje Vrijstaat.

31.1.1903 J.Bollhausen, Solingen – lege enveloppe aan Chr. Schoolblad,

A. Frederikse, KNO-arts, Amsterdam. Afspraak Donderdag 7 april kwart voor éénen.

Huwelijksaankondiging van Arnoldus Kat en Hester Sophie Otto, Ned. Herv. of Geref. Kerk Zeerust 19.12.1909

Kaartje, P. Ha…., Amserdam 29.3.1907. Stuurt f 50 voor Hollands onderwijs in OVS.

Ansichtkaart Sestri Levante. Ongedat. C.H.L. Geniet hier van vakantie.

Visitekaartje W.N.J. Maks, onderwijzer, Zetten.

Visitekaart Gezegend Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar. Van C..J. van Rijn, L.M.O., Universiteitstr. 4 Kaapstad 12.12.1914.

**Inv. nr 432 Inlichtingen aan toekomstige onderwijzers voor Transvaal.**

J. Bergmans en A.H.H. Sausenthaler, werkzaam op het Dept. van Onderwys te Pretoria, geven. Informatie, 4 blz, gedrukt.

**2.2.7 GELIEERDE ORGANISATIES**

**Inv. nr 433 Konsept-Statuten van de Vereniging voor Vrij Christelik Onderwijs in Transoranje**

Typoscript. 2 blz.

**Inv. nr 434 Reglement van de CNO, in Noordelijk Oud-Natal, en Reglement voor de Raad van Examinatoren CNO**

*Reglement* van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs, in Noordelijk Oud-Natal. Gedateerd Dannhauser, 25 November 1904 F.J. Opperman, J.C Adendorff, N. Tromp, G.J. Wissing (Gedrukt bij N.D. van der Reyden, Postbus 830, Pretoria)

*Reglement* voor den Faad van Examinatoren. Vastgesteld 30 December 1904 Dr. H. Reinink, secr. Raad van Examinatoren, en Goedgekeurd door Hoofd-Commissie voor CNO, H. Visscher, Secr. CNO. Gedrukt, 12 pp.

**Inv. nr 435** **Statuten der Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen, opgericht te Utrecht den 14 October 1854/ 1901.**

Vastgesteld in de Algemene Vergadering, Rotterdam den 28sten en 29sten Mei 1901. Gedrukt, 8 blz.

**Inv. nr 436 Brochures ter werving van leden van Vereeniging voor CNO**, **1905**

Brochure over Plan van organisatie van een Vereeniging voor CNO, Pretoria, december 1905. Commissie Ds. H.S. Bosman, voorzitter, Ds. M. Postma, Prof. dr. P.J. Muller, A.D.W. Wolmarans, General C.F. Beyers, H. Visscher, secretaris.

Formulier, Pretoria Januari 1906: Opgave namen van bestuurderen

Formulier [soortgelijke oproep]

**Inv. nr 437** **Statuten en Huishoudelijk Reglement van de VVOOZA (1894),** en **Statuten Vereniging van Onderwijzers in de Oranje Rivier Kolonie (1907)**

*Statuten en Huishoudelijk Reglement van de ‘VVOOZA’*(1894), opgericht 28 Maart 1894. N..D. van der Reyden, Drukker, Pretoria, 13 blz.

*Vereniging van Onderwijzers in de Oranje Rivier Kolonie* (Zoals vastgesteld op de Algemene Jaar Vergadering, gehouden te Bloemfontein op 2 en 3 Okt. 1907). Uitgegeven door ‘t Dageliks Bestuur ….. Statuten (1-4 recto Nederlandstalig en 1-4 verso Engelstalig)

**Inv. nr 438 Correspondentieblad Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en \onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen No. 3, 1907**

Drukproef.

**Inv. nr 439 Concept-statuten voor een op te richten Zuid-Afrikaansche Vereeniging voor Christelijk Natioaal Onderwijs.**

[Met] Begeleidend schrijven, Potchefstroom, Juli 1907. Prof. Jan Lion Cachet, J.F. Botha, Predt. Ned. Herv. en Geref. Kerk, H. Venter, Oudl. Ned. Herv. Kerk, P.J. Schutte, Oudl. Geref. Kerk, J.D. du Toit, Predt. Geref. Kerk

**Inv. nr 440 Christelijk Nationaal Onderwijs in de O.R.K. Standaards**

Standaard/leerstof voor de klassen 1-7; Voor Latijn, Fransch, Hoogduitsch, enz.; Voor de Mathetische vakken; Proeve van een Leergang voor het Teekenonderwijs op de Chr. Nat. Scholen van ORK.

**Inv. nr 441 Het Schoolblad/The Teacher 15 Juli 1910**

Orgaan van de Vereniging van Onderwijzers en Onderwijzeressen in de Oranje Vrijstaat. Reactie Prof. Robertson, W. Honicke, A. Werth, W.G. Wessels, H.H. van Rooijen.

**Inv. nr. 442 Reglement van de Vereeniging voor CNO, in Noordelijk Oud-Natal.**

1 blad.

**Inv. nr 443 Reglement voor Hollandsche buitenscholen**

Reglement en Subsidie-regeling.

**2.2.8 Huisorgaan van het CNO ‘CHRISTELIJK SCHOOLBLAD’**

**Inv. nr 444 Brieven aan de redactie van het ‘Çhristelijk Schoolblad’, betreffende lidmaatschapen en bijdragen**

Ongedat.[*reclame*] ’s-Gravenhage. Schrijven van C. Blommendaal, Uitgever van het Christelijk Schoolblad. Stuurt vier weken het *Chr. Schoolblad*

10.9.1897 Driebergen. A.A. Kleijn.

31.12.1897 Wageningen. G.W. Goedhart.

Ongedat. 1899 [C.G.] de Jonge. Tromp heeft slechts akte 2de klasse, zie Chr. *Schoolblad* van 3 Febr. 1899.

27.2.1899 Maassluis. C. Lienen Jr

x.2.1899 Roodeplaat bij Pretoria. H.H. van Rooijen. Zend een artikel ‘Iets over Transvaal’ nav. schrijven van Kromberg ‘Dorpsschoolmeester’ (8 blz.)

21.6.1903 Pretoria. D.A. van Brugge, Villa Regina, Sunnyside aan Red. *Chr. Schoolblad*. Uitvoerige [18 blz] verdediging tegen laster.

11.5.1908 H,W. van der Brugge, Weekblad ‘*Onze Tijd*’. Electrische Drukkerij, 373, Proesstraat. Pretoria, aan Directeur *Christelijk Schoolblad* te Amsterdam. Maak bezwaar tegen een ingezonden van K. uit Machadodorp, die schreef over pikante lectuur van Van de Brugge en zijn vriend F. Postma - Van de Brugge was in de oorlog censor bij de Engelsen en zorgde dat heel wat brieven nooit bij de bestemming kregen. Ik was nooit censor en heb die brieven nooit gezien, ik was tolk voor de krijgsgevangenen, en heb dan ook veel vrienden onder onze landgenoten hier. *[K. te Machadodorp = P.J. Kloppers Jr.]*

Lege enveloppe, uit Pretoria, te Amsterdam gestempeld 13 dec 1908, gericht aan H.J. Emous Van den Kanttekenaar op ’t *C.S*.: Vergelijk de handtekeningen op 27 januari

**Inv. nr 445 Het Christelijk Schoolblad. Orgaan der Ver. v. Onderwijzers en Onderwijzeressen in de Z.A.R. nos. 53. 60-62, 1899**

Vijfde jaargang, 15.5.1899, 1.9.1899, 15.9.1899, 2.12.1899

**Inv. nr 446 Nota’s van het Chr. Schoolblad voor het plaatsen van advertenties voor vacatures voor onderwijzers voor Zuid-Afrika**

Nota’s van *Algemeen Handelsblad*, Amsterdam juni 1903, mei 1905

Nota’s van *Christelijk Schoolblad* , ’s-Gravenhage april 1905, mei 1905, october 1905, mei 11906, juli 1906

*De Nederlander,* juni 1905

**Inv. nr 447 Kwitanties van Chr. Schoolblad voor H.J. Emous, voor betaling van abonnementen, 1903-1906**

Abonnementen voor A. Geiser, 1903, 1904. Berlijn; A.D. Minnaert, Gent 1903, 1904; Victor Lambrecht, Kortrijk 1905, 1906.

**3 DOCUMENTATIE**

**3.1. Programma’s**

**448 Progamma buitengewone vergadering Hollands-Afrikaanse Debats Vereniging 1906**

Op vrijdag 7 December 1906 in het stadhuis [*van Bloemfontein*].

**Inv. nr 449 Programma gezellige avond op de Machadodorp Goevernment School 1908**

**Inv. nr 450 Ons Spreekuur, Stellenbosch. Rooster van werkzaamheden Februari-April 1905 [en] Mei-Juni 1905**

Programma’s voor wekelijkse bijeenkomsten. Bestuursleden.

**Inv. nr 451 Einladung/Prgramm zum 16. Deutschen Evangelischen Schulkongresz in Elberfeld vom 1. Bis 3. Jun 1909**

**3.2 KRANTEN**

**452 Krantenknipsels (Nederlands- of Engelstalig)**

*Foto’s: Gezin Christiaan de Wet, Johannesburg 1900; portret van ?*

Foto van het gezin Christiaan de Wet, in tijdelijke wo ing Joahnnesburg [1900?], afgedrukt in *Timotheus* p. 117]

[Kranten]foto van ?

Advertentie Bazaar voor de Oost-Eindschool te Pretoria, op Koninginnedag 31 augustus. Inleveren goederen bij De Vries & Co, De Ruyterkade 100, Amsterdam.

Proefdruk krantenpagina met (ged.) verslag van een taalkongres. [en] ”*Di girige lekkerbek’: Ou Piet Sagryn /van Kaalfontein / Had geld in owervloed …..*

Knipsel uit *South Africa News*, Weekly Edition. Ingezonden van Miss Hobhouse,

Knipsel De Boerengeneraals te Londen.

Knipsels uit *The Star* August 30, Sept.11, 12

Lege enveloppe, aan H.J. Emous gestempeld Pretoria 15.sep 1902

**Inv nr 453- 454 Afleveringen van verschillende kranten 1899-1923**

**Inv. 453**

*Algemeen Handelsblad* 2 november 1899; 5 november 1899; 7 januari 1900; 2 juli 1903 (gedeeltelijk)

*Leipziger Neueste Nachrichten* 13. August 1901

*Delftsche Courant* 5 en 6 mei 1901 (pagina 1-2)

*Le Temps* 19 novembre 1901 ( p. 1-2)

*The Star,* Johannesburg,9 July 2, 1902 (p. 7-8)

*Nieuwe Rotterdamsche Courant* 14 februari 1905 eerste blad 3-4)

*The Transvaal Weekly Illustrated* December 26, 1908 (p. 11-12)

*Land en Volk* 20 november 1903

*Onze tijd* no. 11 Pretoria 13 Maart 1908 (p.1-2)

*Utrechtsch Provinciaal en stedelijk Dagblad* 30 juni1909. (Afz. A.Hillen, N.Gr.)

*Volkstem* 12 december 1911 Dingaansdag Feestnummer

*De Volkstem Dingaanfeesrnummer* 11 Desember 1917

*De Volkstem* 31 augustus 1923 Wilhelmina Nummer

*De Spectator* ? mei 1919 (niet volledig), 7 juni 1919 (niet volledig)

**Inv. nr 454 Knipsels uit diverse kranten**

*Oorlog 1899-1902*

*Spotliederen: Die englischen Führer; Albert Mattäi, An die Bjuren; Tennyson*

*Kaartjes; Nederland en de oorlog*

*Amsterdamsche courant* 11 juli 1901 ( p. 1-2) p. 2 Ingezonden Stukken. J.J.H. van Haagen:

Transvalomanie. Een H.J. Emous, CNBC

*The New Age Supplement* November 7, 1901 President Steyn and Lord Kitchner.

*Times* 7-11, 11, 1901diverse knipsels

*Algemeen Handelsblad* 4 februari 1902 [p. 1-2 ged.] Briefwisseling tusschen Nederland en Engeland

Spotprent Baseilhac; Sir Louis [Botha 1907]

*CNO*

Gereformeerde kerk. In Transoranje. Onderwijskwestie

Teachers’examinations

[*Christelijk schoolblad* ? sept. 1903 (p 1-2 onvolledig)]\_art. Het nationaal onderwijs in Zuid-Afrika [met kritische kanttekeningen van: v.M.)

Steynsburg. CNO-school

*Transvaal Leader* 18.4.?

14de jaarvergadering Vereniging OO in ZA

*Onderwijs 1908 ev*

Onderwijswet, *De Vriend des Volks* 28,4,1908

Hertzog’s Denial, *Leader* 30.4.1909

*The Star* April 21, 1910 over Onderwijs

*Volkstem 21.4.1911* De Universiteits Kwestie. Toespraak dr. Hoogenhout.Transleader, The Education Compromise [en] A.E. Adamson over vragen van de Dag

Dr. Viljoen oor ons Onderwysstelsel; oor Landbouonderwys

Hertzogprijs voor H.A. FAgan*.*

*Hollanders in Zuid=Afrika*

Ingezonden *‘Nog eens de worgerkampen’, van* H.J. Emous, F.J.D. Theyse, P.J. Wellensiek [1901].

*De Spectator*, red. W. Tresling. Over vertrek F. Knobel. De Konsul-Generaal der Nederlanden.

Over uitspraken van dhr. Das

Kerkkwestie/scheuring Transvaal; ‘The Huguenots’ in *Cape |Times* 1908.

**Inv. nr 455 Aanstellingen van onderwijzers, in *The [Natal] Government Gazette* (28.2.1908) en *The Natal Provincial Gazette* (10.11.1910)**

*Government Gazette*, 28th February, 1908 p. 437-440

*The Natal Provincial Gazette*, 10th November, 1910 p 465-472.

**3.3 PERIODIEKE BLADEN**

**Inv. nr 456 *L’Illustration*, 19 Octobre 1901: L’Honneur. Comedie en quatre actes. De M. Sudermann. [et] Ma sœur Zabette Pr Claude Lemaitre.**

**Inv. nr 457 *Jugend* Nr 24, 29 Mai 1901 De zwarte Christian [de Wet] [Geïllustreerd]**

**Inv. nr 458 *Jong Transvaal*. Maandblad, gewijd aan de belangen van Land en Volk. No.1 November 1901**

Editeur J.Marieuwe. Hoofdkantoor: ‘Het vlakke veld’. Abonnementsprijs? Nihil. 6 blz.

**Inv. nr 459 Ons Kinderblad. Verenig met ‘Lichtstralen’, 1927.**

Orgaan van die Algemene Sondagskoolkommissie van die Gefedereerde N.G. Kerk in Suid-Afrika. Deel XI Jan. 1927 No.1 – April No. 4. Alle besighede: W.H. du Toit, Stellenbosch; Redakteur, Ds. G.L. van Heerde, Smithfield.

**Inv. nr 460, Mitteilungen des Luthervereins zur Erhaltung der deutschen evangelischen Schulen Oesterreichs, 2. Jahrgang Nr. 4 April 1909;**

*Stuutgarter Evangelisches Sonntagsblatt*Jahrgang XXXV No. 31, 4. Aug. 1901

**Inv. nr 461 *Neerlandia* 8 Jrg No. 5 Mei 1904**

**Inv. nr 462. Bulletin van het Nieuws van den Dag. Maandag 5 September 1870. Proclamatie Republiek Frankrijk.**

Parijs, 4 September. Gisteren namiddag is de Republiek door het Wetgevend lichaam va Frankrijk geproklameerd geworden met 185 tegen 28 stemmen.

**Inv. nr 463 Bulletins van Het Nieuws van den Dag en het Algemeen Handelsblad, 1899-1900**

*Het Nieuws van den Dag* Maandag 11 December 1899, 18 December 1899,, 11 april 1900 [2 exx.), 8 Januari 1900

*Algemeen Handelsblad* Dinsdagmorgen 11.30 uur Cronjé gecapituleerd; Woensdagmiddag 3 uur Gevecht aan de Modderrivier; Zaterdagavond 8.30 uur Aan de Westgrens, Ladysmith

**Inv. nr 464 De Toorts. Staat- en Letterkundig weekblad voor Holland, Vlaanderen en Zuid-Afrika, 1920**

Onder leiding van Prof. Dr. H.D.J. Bodenstein, Dr René de Clercq, Mr W.J.L. van Es, A.J. Vessum . Vijfde Jaargang no 29, 17 Juli 1920 – no. 34. 21 Augustus 1920.

**3.4. B ROCHURES**

**Inv. nr 465 Brochure: Prijscourant voor schoolartikelen van Talens & Zoon, Apeldoorn.**

*Beknopte Prijscourant (Winkelprijzen) van enkele fabrikanten voor schoolgebruik***.** Talens & Zoon, Apeldoorn. [ong. 1906] 10 blz.

**Inv. nr 466 Brochure: Hollandsche Tentoonstelling in London, April, 1912.**

14 blz.

**Inv. nr 467 Brochure: Voorlopig Programma voor de excursie der Zuid-Afrikaansche landbouwers door Nederland van 16-24 Juli 1914.**

Uitgaven Koninklijke Nederlamdsche Landbouwvereeniging, 4 pp.

**Inv. nr 468 Brochure: Het Zuid-Afrikaanse Kollege Kaapstad.**

Informaties omtrent de Staf, Beurzen, Huisvesting voor Studenten, en de verscheide n Kursussen die aan het Kollege gegeven worden [1910]. 16 pp, met foto’s.

**3.5. ARTIKELEN EN KLEINE PUBLICATIES**

**Inv. nr 469 Jan Lion Cachet, *Niet om te twisten, maar … om des Gewetens wil.*** *Eenige bezwaren tegen het Transvaalsche Schoolwet- ontwerp*. Het Westen-Drukkerij, Postbuas 106, Potchefstroom 1907, 16 pp.

**Inv. nr 470 C.G. N. de Vooys, *Wanbegrippen omtrent taal en spelling in het parlement***. 13 pp, Overdruk uit: *De Nieuwe Taalginds*

**Inv. nr. 471 Vrij Christelik Nasionaal Onderwijs, *Kort begrip van grondslag, doel en beginselen van de Vereniging voor V.C.N.O. in Transoranje****.*

Bloemfontein; Curling en Cie. Drukkers 1906. 20 pp.

**Inv. nr 472 Professor P.J.G. de Vos, *De Afrikaander en zijn taal.***

Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-Maatschappij v.h. Jacq. Dusseau & Co., Amsterdam- Kaapstad 1906, 45 pp.

**Inv. nr 473 F.W. G., Baptism: *Its scriptural place end use***.

New Edition, Revised.Glasgow-Toronto, 60 pp.

**Inv. Nr 474 Kaart van het Oorlogsterrein in Zuid-Afrika**. Bijgewerkt tot half mei 1900. Premie voor de Abonnés van het *Algemeen Handelsblad* [*Amsterdam*].

**Inv. nr 475 Programma’s voor de verschillende Akten Lager Onderwijs**

(volgens de wet van 17 augustus 1878, staatsblad no. 127, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 december 1889, staatsblad no, 175). Groningen bij J.B. Wolters, 1891. 8 pp.

**Inv. nr 476 *Ik zal gedenken. Ter Herinnering aan de Reunie der Staats-meisjessschool te Pretoria 30 September - 2 October 1905***

A.E. Adriani, Uitkomst-School, Ermelo, November 1905. Volkstem Drukkerij. 1905. 16 pp.

**Inv. nr 477 Jules Polo, ‘The Civilised world to the English people’** **reprinted from *The New Age*, Ocrober 24, 1901**

(fourth edition) achterzijde ‘Death-rate in the murder camps’.

**Inv. Nr 478 Memorie op den 25sten Januari 1902 door den Nederlandschen Gezant te Londen aan den Engelschen Minister van Buitenlandsche Zaken ter hand gesteld.** [en] Antwoord van den Enelschen Minister van Buitenlandsche Zaken aan den Nederlandschen Gezant te Londen.

Zitting 1901-1902 Staatsbegroting voor het dienstjaar 1902 IIIde Hoofdstuk. Zuid-Afrikaansche aangelegenheden.

**Inv. nr 479 Frederik Rompel, Het volk van Kruger. Perskantoor** **ANV,** Dordrecht, 9 October 1907. Typoscript.

**Inv. nr 480 W.F.L. Pont, *Pretoria Hypotheek-Maatsdchappij*. ’s-Gravenhage April 1918**. 10 pp. Overdruk *Neerlands Welvaart*.

**Inv. nr 481 A.J. Bothenius Brouwer, Rotterdam-Canada-Hypotheek. Rotterdam-Canada Mortgage Company.,** Januari 1918, 16 pp. Overdruk *Neerlands Welvaart.* [Vgl. Inv. nr 495]

**3.6. VLUGSCHRIFTEN**

**Inv, nr 482 *Wij zullen handhaven!*** Onze taal-rechten en onze taal-strijd *door Herman van Broekhuizen VDM., Voorz. Äfr.-Holl. Taalvereniging. [Pretoria] Volkstem-Drukkerij 1908 15 pp.*

**Inv. nr 483 *Transvaal. De lijdensgeschiedenis van de Hollandsche Kaapbewoners onder Engelsche Heerschappij*.** Een aan Hare Najesteit, Koningin Vicoria opgedragen vlugschrift van den vice-president der Transvaalsche Republiek generaal P.J. Joubert. *3e druk, G. Delwel & Co. Rotterdam, 32 pp geillustrerd en met een kaartje.*

**3.7 LIEDEREN**

**Inv.nr 484 Liederen te zingen door de Amsterdmsche schooljeugd bij de receptie van den hoogedelgestrenge Heer SJP Kruger***, President der Zuid-Afrik, Republiek, in het Paleis voor Volksvlijt (2 blaadjes)*

**Inv.nr 485 Triumph! By William Macdonald**. 1 blad. Engelstalig

3.8 ANSICHTKAARTEN

**Inv. Nr 486 Ansichtkaart ‘Help de Boeren’** De laatste krijgsraad gehouden bij B loemfontein.. Uitgever: Herm.s Coster & Zoon, Alkmaar.

**Inv. 487 Ansichten**

Jul. Bolthausen – Solingen. Leiter der Lehrer-Orientfahrten

Zur Erinnerung an meine 2. Orientreise 1904 (als Beduinschech in Jerich; … an der Klagemauer Jerusalem

Die Teilnahmer an der 3. Lehrer-Orienfahrt an Fusse des Oelberges ; … in den Königsgräbern

Postkarte [gekleurd] Gaten Getsemane in Jerusalem’ Klagemauer; Jerusalem; Nazareth; am toten Meer; Tiberias ’Die Taufstelle am Jordan UINneres der kirche des hl. Grabes; Kirch des Heiligen Grabes in Jerusalem; Bethlehem.

Bolthausen, Jul., Solingen 1.12.1909 [in het Duits]: reisde in de Orient. Over zijn boek.

**Inv. nr 488 Ansichtkaart Apeldoorn**. Ingang Koninklijk Park [gekleurd]

**3.9 BOEKENFOLDERS EN BOEKBESTELLINGEN Bestelformulier**

**Inv. nr 489 Bestelformulier Arthur Lee, *A Strong Delusion***

**Inv. nr 490 Lijst van afnemers van A. Welcker**, *Het studeeren van Zuid-Afrikaander aan Nederlandscche Universiteiten.*

**Inv. nr 491 Folders van diverse boeken:** *Kort begrip der Christelijke relifie*…, 10de druk Nijkerk G.F. Callenbach; Justus van Maurik, *Een mensenleven*; *OFS record of work register*, by Deale Bros. Bloemfontein; Van Rijn’s Boeken (diverse, 34 exx.); Titels van boeken verkrijgbaar bij Maskew Miller, Gebr. Deale, J.H. de Bussy, C.J. van Rijn. Deale Brothers, div. boeken voor verschillende vakken.

**Inv. nr 492 Prospectus.**

Jan F.E. Celliers, Doel van ons tydskrif. (4 blz.) ;

Prospectus *Mijne Herinnerngen uit den Anglo-Boeren-Oorlog* door B.J. Vljoen;

Prospectus *Het Afrikaansch Familieblad*

**3.10 VOORDRACHTEN**

**Inv. nr 493 H.S. Bosman, *Toespraak bij gelegenheid v.d. lijkdienst in de kerk op 20 Maart 1900****.* 6 blz. z.p.

**Inv, nr 494 G. Besselaar, *Die onderwijs van Afrikaans***. Voordrag gehoud deur prof. Besselaar van P.M.Burg vir die Natalse onderwysersvereniging op hulle Jaarlikse Konfenrensie, op Vrydag, 31 Julie 1925 op Pietermaritzburg. Hierdie voordrag was in Engels gehou en bekyk die onderwerp dus van die Engelsman sy kant.

3.11. JAARVERSLAGEN

**Inv. nr 495 Rotterdam-Canada Hypotheekbank.** Gevestigd te Rotterdam. Opgericht Mei 1911. Verslag over het achtste boekjaar, uit te brengen in de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders van 28 Maart 1919. 16 pp.

Idem, Verslag over het negende boekjaar ….. 14 Mei 1920. 16 blz. [*Vgl. Inv. nr 481*]

**Inv. nr 496 Verslag der Commissie voor den Nederlandsch-Zuid-Afrikaanschen Handel** in verband met hare werkzaamheden gedurende het jaar 1919. Aan Zijne Excellentie Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel te ’s-Gravenhage. 23 pp.

**Inv.nr 497 Nederlandsche Maatschappij van Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en Beambten,** Amsterdam. Verslag over het 27e Boekjaar (1918) uitgebracht overeenkomstig de 3e alinea van Artikel 50 der Statuten. Gedrukt door H.J. de Bussy Amsterdam34 pp.

**Inv. nr 498** **Verslag van de Nederlandsch-Indische Escompto-Maatschappij over het Negenzestigste boekjaar 1926**. Firma B. van Mantgem Amsterdam Muntplein 1927. 13 pp + Balans enm Winst- en verliesrekening per 31 Decmber 1928

**Inv. nr 499** **De Pretoria Oost-Eind-School Vereeniging Bept. Jaarverslag over het jaar 1904.** Uitgebracht op de Algemeene vergadering van 18 Mei 1905 Gedrukt bij Lebbink & Co., Schubartstraat 88, 6 blz.

3.12. AFFICHES

**Inv. nr 500** Affiche 57x76 cm. Vrouwenkampen – Tabak voor mannen. Dankbetuiging. Amsterdam.

**Inv. nr 501** Affiche: Ten voordeele der Vrouwenkampen. Lezingen over den Engelsch-Transvaalschen Oorlog op Dinsdag den 17den December ’s avonds 8 ½ uur in Maison Stroucken (Feestgebouw Bellevue), ingang Leidsche kade. Ervaringen in de Concentratiekampen, Het Commandoleven door H.A. Cornelissen (6 maanden in kamp, 18 maand op commando) … De toestand in Zuid-Afrika onder Engelsch Bestuur ….B. Goldstein (stationschef Nijlstroom)

**Inv. nr 502** Gratis Supplement to The “Anglo-Dutchman Generaal P.Joubert., Boer leader. Foto van Affiche: Leden van de Volksraad.

**3.13. DOCUMENTATE LANDBOUWEMIGRATIE**

**Inv. nr 503** **Stukken betreffende excursie Zuid-Afrikaanse landbouwers naar Europa 1914**

Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging. ’s-Gravenhage, 13 maart 1914 aan A.S, Reesema, Scheveningen. Zend lijst van deelnemers

Namen der 50 Zuid-Afrikaansche landbouwers

Lijst van deelnemers; Algemeene Begeleiders. Afgevardigde, ditrict Bedrijf.

**Inv. nr 504** **Rapporten over mogelijkheden van landbouwemigratie naar Zuid-Afrika 1921-1935**

‘De landbouw in Zuid-Afrika en de vooruitzichten voor de vestiging van Nederlandsche landbouwers daar te lande’, in Mededeelingen van de Nederlandsche Vereeniging ´Landverhuizing´. No. 5, 24 pp. Overgedrukt uit *Handelsberichten* No 750 van 28 Juli 1921.

*Rapport van de Commissie bestaande uit de Heren Dr. H, van Beeck Vollenhoven, te Haarlem, J.H. Memelink, te Harskamp en F. Veldman, te Hekkun (Gr).* 1927. 62 pp.

I.G.J. van den Bosch, *De landbouw in Zuid/Afrika en de vooruitzichten voor de vestiging van Nederlandsche landbouwers daar te lande****.*** (1927).

Nederlandsch Zuid/Afrikaansche Vereeniging, *Korte inlichtingen en wenken voor Nederlanders, die zich in Zuid/Afrika willen vestigen*.

**Inv. nr 505 Nederlandsche Vereeniging “Landverhuizing’ aan Regeeringscommissaris, 1928**

Brief van Dagelijksch bestuur Nederlandsche Vereniging “Landverhuzing’ aan P.K.J. Heringa, Regeeringscommissaris, ’s-Gravenhage 8.5.1928. Doorslag 10 blz.

Idem, stencil. 14 blz. Met potlood-kanttekeningen.

**Inv. nr 506 Rapport Unemployment and migration. Sir R. Horne and Treasury Grants**

Doorslag, 3 pp.

**3.14 STUKKEN BETREFFENDE TWEEDE ANGLO\_BOERENOORLOG**

**Inv, nr 507 Stukken betreffende statistiek concentratie-kampen in Zuid-Afrika 1901-1902**

Concentration camps in South Africa. Statistics for the month of June 1901 [doorslag]

Idem, August, 1901 [doorslag]

Folder: p.1 The Concentration Camps; p. 2 tekening But whose shall offend one of these little ones. [en] E.B. Browning, met The Cry of he children. (Published by ‘The Morning Leader, London, January. 1902)

**Inv. nr 508 Verklaring van J.O. Siglé contra J.H. Janson Jr,, maart 1901**

Verklaring van J.O. Siglë, Amsterdam verklaart bij dezen den persoon van J.H, Janson Jr thans wonende alhier aan de Rozengracht 14, vroeger Commissaris der z,g, Emigratie Maatschapij te Dullstroom Transvaal, en van de Nieuwe Boeren Handelsvereeniging ….thans Boeren Commandant in Duitschland ….doorslepen bedrieger en afzetter … lasteraar en leugenaar, 25 maart 1901.

**Inv. nr 509** Oorlogsberichten (Nederlandstalig, Engelstalig) 1900

*Zie ook 063 Archief H.J.A. Simons de Ruyter, 1899-1902*

H.J.A. Simons de Ruyter, Waterval-Boven 26 Juni 1900 (Briefpapier NZASM] aan G.A.A. Middelberg, Baarn. Ingevolge afspraak heb ik de eer U hierbij toe te zenden een stel oorlogsberichten, begg’s news agency berichten en de laatste dienstorders door onze directie te Pretoria. Schets van de situatie.

Opsomming p. 15-46 over periode 27 oktober tot december 1899

HTD 14 december 1899 – 9 augustus 1900

Reuter’s Jan 4, 1900- - May 28. 1900 May 15-30, 1900

BEGG’s News Agency 5, 22 juni – 19 juni 1900. 29 juni 1900

**Inv. Nr 510 Proclamation Redver Buller, General, Commanding Natal Army**. Proclamatie [Nederlandstalig]

**Inv.nr 511 Formulier: Commissie van Informatie Amsterdam Verzoek om personen vanwege de oorlog in Zuid-Afrika**

**Inv. nr 512 Spotprenten van H. Egersdörfer**

*Zie ook Foto-collectie, tekeningen Egersdörfer*

Inscheping van Britsche tropen te Beiar op de Pangwerivier op weg naar Rhodersia

Generaal Carrington en zijn Stafofficieren voor de Matoppo Bergen

De Reform Prisoniers in den Pretoria Tronk

Droefheid in ons land [ondergang van de Drummond Castle]

1. De stoomboot vergaat bij Moléne Eiland. 2 Hoe de vier overlevenden ontkwamen. 3 Identificatie van de lijken op het strand, 4. De begrafenis.

**3.15 OVERIGE DOCUMENTATIE**

**Inv. nr 513 Namenlijst leden Volksraad [1910][klad]**

**Inv. nr 514 Flyers Scheepsverbinding Europa - Zuid-Afrika. List of Passengers R.M.S. ‘Moor’, vertrokken November 6th, 1897.**

Met eigenhandige, Nederlandstalige aantekeningen: Harris, Dr, Rutherford (gaat naar Ja… heeft 4 paarden bij zich; mr. D. Bonnema (Hollander); Cochius, mr. F. (Hollander); Ross, mr. A (Eng. Z.A. Boer); Swart, mr. J.G. (Hollander); Van der Vin, mr. J.J. (Hollander); Verschuuren, Mr. (Belg); Wanders, Miss E.J.; idem Miss G.F.M., idem Miss R.C.M. (Hollands),; Wegerif, mr. L.C.M. (Hollander)

**Inv. Nr 515 Overlijdensbericht S.J.P Kruger**

Met envelop, gericht aan H.J. Emous

**Inv, nr 516 G.R. Ockerse, Stukken betreffende de wonderwaterbron te Blauwboschkuil, 1914**

Formulier inschrijven voor aankoop een perceel op Wonderwater

Wonderwater. Reclame voor geneeskrachtig water uit de bron te Blauboschkuil. G.R. Ockerse, p.k. Baluwboschkuil, Wonderwater [krantenpagina groot]. Achterzijde geadresseerd aan Carl Potgieter, Nassaukade, Amsterdam.

**Inv. nr 517 Gratieverzoek ten gunste van gen. Christiaan de Wet en andere leiders van gewapend verzet. Amsterdam, 8 April 1915**.

Vanuit NZAV-Afd. Amsterdam, getekend door (38) vertegenwoordigers van wetenschap, handel, financieele instellingen en de kunst.

**Inv. nr 518 Brief van N. Mansvelt** aan het Hoofdbestuur en secretariaten van de Afdelingen NZAV over verspreiding van het Maandblad [*Hollandsch Zuid-Afrika*] , 3 December 1017.

**Inv. nr 519 Lijst van Candidaten voor het lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde [te Leiden], 1927**

63 kandidaten, waaruit 25 gewone en 5 buitenlandse leden gekozen worden.

**Inv. nr 520 Circulaire voor een collecte ten bate van het Koningin Wilhelmina Hospitaal te Pretoria**

**Inv. nr 521** **Statuten** van de NV tot Exploitatie der Stoom-, Boek-, Courant- en **Handelsdrukkerij v/h Herdes & Co** gevestigd te Amsterdam.

Concept. Huishoudelijk Reglement voor Commissarissen der Stoom-, Boek- Courant- en Handelsdrukkerij voorheen Herdes & Co.

**Inv. nr 522** **Ingekleurde kaart van het continent Afrika**, met arabisch schrift. Bijschrift: Aan br. Emous: Dit kaartje is getekend door een mijner jongens oud 13 jr.

**Inv. nr 523 Diverse foto’s (afgedrukt) uit tijdschriften**

Kerkgebouw te Molteno – Illustratie uit ‘De STEM – Almanak van1907’

Foto van het gezin van Christiaan R. de Wet

J.H. Hofmeyer in Bijlage tot “De Unie”1908

Vergelegen, Somerset West – Bijlage tot “De Unie’, 1 Maart 1913

Lourensford, Somerset West uit Bijlage tot “De Unie”, 1 Maart 1913 [St. Helena - vgl. *De Boeren op St. Helena* (Uitgave NZAV; Höveker & Wornser Amsterdam -Pretoria). omslag en 20-21

Gezicht op Jamestown, St. Helena – zie *De Boeren op St. Helena*, 12-13

De St. Matthiaskerk op St Helena - zie *De Boeren op St. Helena,* 68-69

Graf van Napoleon, St. Helena - zie *De Boeren op St. Helena*, 22-23

Gezicht op Deadwoodkamp - zie *De Boeren op St. Helena.* 28-29

Genl P. A. Cronjë (midden voor), links van hem B.H. Arnoldi, rechts Commandant A. Schiel, bovenste rij vlnr G. de Hertog, S.D. Tiek, I.H. Vermooten, G.K. Keizer, S.L. van Smaalen, - *De Boeren op St. Helena*, 44-45

Napoleons Graf - *De Boeren op St. Helena,* 52-53.

Een gezin in een kamp met zieltogend kind op den schoot der moeder [*Kamp Pietermaritzburg; vgl. Zuid-Afrika Huis, Beeldbank 37-27*].

**Inv. nr 524 Oproep tot lidmaatschap van de NZAV**.

**Inv. nr 525 Verzameling circulaires**

Nederlandsche Vereeniging te Pretoria. Jaarverslag over het jaar 1905. Uitgebracht op de Algemeene Vergadering van 17 Maart 1906. Gedrukt ter Vrije Opmerker-Drukkerij. Pretoria,1906. 29 blz..

Ned. Ver.1-17; Hollandsch Mannenkoor 18; Afd. Pretoria der Vereeniging van CNO onderwijzers in Z.Afrika 19; Oost-Eindschool 20; Rederijkerskamer Ónze Taal’22; Pretoria Gymnastie-Vereniging 23; Zangvereen. Excelsior 24; Zangvereeniging Apollo 25; Ned, V er Lijsr der Leden 26-29.

Boere-Saamwerk, Beperk. Regulasies/Regulations; brief Kantoor Port Elizabeth, 20 April 1923 Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouers; Idem [in andere vormgeving]; formulier met opdracht aan Agent voor aandeelhouders bijeenkomst 28 Juni.

Commissie voor denNederlandsch Zuid-Afrikaanschen Handel**,** Bussum, 4 juli 1928 correctie op memorie van 30 Juni; Agenda 112e Vergadering op 7 juni 1928.

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Uitnodiging lezing 7 Juni 1927; Voor de jaarvergadering op 8 juni 1927; Stembriefje.

Circulaire van generaal L. Botha**,** Roossenekal, aan Hoofd- en andere Offcieren en burgers der Z.A.Republiek, 6 Octiober 1900,

[*Franstalige circulaire*] van de Amsterdamse geestelijken, oproepend tot ondersteuning van het beroep van de vertegenwoordigers van Zuid-Afrikaanse Republieken op het ‘Cour permanente d’Arbitrage’

[Programma]Conferentie van Leeraren en arbeiders in de Burger Kampen in Natal, Merebank, 24 en 25 juni 1902 [2 exxx.]

Vereniging van Onderwijzers [essen] in Zuid-Afrika Oproep voor Jaarvergadering 23 en 24 April a.s. Ondertekening: R.D. Collins. M. Vaandrager, G. Besselaar, M. Hollebrands; Oproep van afdeling Pretoria aan sympatisanten een Pond Sterling per jaar steunen.

Oproep giften voor dankbetuiging aan afgetreden minister van onderwijs J.B.M. Hertzog. Ondertekening W.G. Wessels en H.H. van Rooijen.

Circulaire. H.J. Poutsma, Tehuis voor Weezen en Christelijke Nationale School voor Jongens en Meisjes: Arbeid Adelt, Witzieshoek

Aan alle hoofden en Onderqwijzers(essen) in de Hoofdstad. Amstrdam, 3 December 1900. Ontmoeting van de schooljeugd met president Kruger.

Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging, ‘s Gravenhage Juli 1914. Bezoek van een gezelschap van Zuid-Afrikaanse boeren juli 1914.

Oproep van H.J. Emous, H.J. Louw, Johannesburg, M.J. Pretorius, Kaapkolonie, adhesie-betuiging voor oprichten van een gedenkteken voor de slachtoffers van de oorlog in Zuid-Afrika [3 exx.]

Aufruf der Buren-Generäle [Bothade Wet, de la Rey] an alle Gebildeten Nationen. We kan onderhandelen in Londen, steun ons en arme volk. [*Duitstalig*]

Regelingscommissie. XXVIIe Nederlandsch Taal- & Letterkundig Congres 20-24 Oogst 1902. Kortrijk [kamers beschikbaar, reisgelegenheden]. [*met*] Visitekaartje van Julius Sabbe (voorzitter).

Circulaire. Zeer confidentieel. Frank. K. van Lennep, Amsterdam, 22 Febuari 1897. Geeft aantekeningen tbv. de discussie in Bestuursvergadering der Nederlandsche Vereniging tegen de Prostitutie van 2 Maart 1897, over wijziging van het Burgerlijk Wetboek,

Oproep, Amsterdam 1901, namens het Bestuur der Liefdadigheidsvereeniging ‘Door Transvaal Ontstaan’, vraagt goederen voor een Fancy Fair op 16 en 17 November.

Internationale Unie. Nederlandsch Comité, secretaris S.H.L.J. de Korte, ’s Gravenhage vraagt bestuursleden te ondertekenen de internationale Beroep-Protest (Parijs).

Ope brief. Op 19 Oktober j.l. werd in Pretoria ’n algemene vergadering gehou van die ‘Afrikaanse Taalgenootskap’, wat besloot de oprichting van een Afrikaans-Hollandse Tijdskrif. Vraagt steun, Tijdskrif Kommissie: H.C. Jorisen, J.R. Bührmann. JFE Celliers etc.

Rapport van de Commissie voor het Nederlandsche zilveren bruiloftsgeschenk voor den heer een mevrouw M.T. Steyn te Kaalspruit. Het geschenk bestaat uit twee zilveren vijfarmige luchters voor kaarsen en een erbij behoorende fruit- of bloemenschaal van hetzelfde metaal’, gemaakt door Begeer, Utrecht. Plus Album met handtekeningen van schenkers en een opdracht. Met foto van het geschenk.

**Inv. nr 526 Reclamedrukwerk**,

Circulaire opgesteld door Le Rédaction de l’ *Exportblad*.

Briefkaart Amsterdamsche Turfhandel [en] Foto Veenpolder “De Nes”.

Aliwal North. Its Pools of Health.

Prospectus J.H. de Bussy, Pretoria en H.A.U.M. Kaapstad. Boeken van prof. J.H. Ingraham’s boeken

10.9.1897 Driebergen. A.A. Kleijn.

31.12.1897 Wageningen. G.W. Goedhart.

Ongedat. 1899 [C.G.] de Jonge. Tromp heeft slechts akte 2de klasse, zie *Chr. Schoolblad* van 3 Febr. 1899.

27.2.1899 Maassluis. C. Lienen Jr

x.2.1899 Roodeplaat bij Pretoria. H.H. van Rooijen. Zend een artikel ‘Iets over Transvaal’ nav. schrijven van Kromberg ‘Dorpsschoolmeester’ (8 blz.)

21.6.1903 Pretoria. D.A. van Brugge, Villa Regina, Sunnyside aan Red. *Chr. Schoolblad*. Uitvoerige [18 blz] verdediging tegen laster.

11.5.1908 H.W. van der Brugge, Weekblad ‘*Onze Tijd’*. Electrische Drukkerij, 373, Proesstraat. Pretoria, aan Directeur *Christelijk Schoolblad* te Amsterdam. Maak bezwaar tegen een ingezonden van K. uit Machadodorp, die schreef over pikante lectuur van Van de Brugge en zijn vriend F. Postma - Van de Brugge was in de oorlog censor bij de Engelsen en zorgde dat heel wat brieven nooit bij de bestemming kregen. Ik was nooit censor en heb die brieven nooit gezien, ik was tolk voor de krijgsgevangenen, en heb dan ook veel vrienden onder onze landgenoten hier.

[K. te Machadodorp = P.J. Kloppers Jr.]

Lege enveloppe, uit Pretoria, te Amsterdam gestempeld 13 dec 1908, gericht aan H.J. Emous Van den Kanttekenaar op ’t C.S.: Vergelijk de handtekeningen op 27 januari.

**.**

1. Beeldbank 31-18 [↑](#footnote-ref-1)
2. Beeldbank Foto 31-24a/b De kabelbaan (Jacob se leer) Jamestown, en ook 32-35 St. Jacobsladder, 700 treden hoog; zie ook 2a onder [↑](#footnote-ref-2)
3. Beeldbank 32-34 [↑](#footnote-ref-3)
4. vgl. Beeldbank 31-21 en 31-26 [↑](#footnote-ref-4)
5. Beeldbank 32-6b, 32-32 [↑](#footnote-ref-5)
6. Beeldbank 32-26 [↑](#footnote-ref-6)
7. Beeldbank 32-39 [↑](#footnote-ref-7)
8. Beeldbank 32-21 Bergagtige vallei St. Helena [↑](#footnote-ref-8)
9. Beeldbank 34-10 variant [↑](#footnote-ref-9)
10. Beeldbank 32-36 [↑](#footnote-ref-10)