**BIOGRAFIE FAMILIE HERZ – HEERDERWEG 41**

Een deel van het gezin Herz woonde in Maastricht op de Heerderweg 41 maar was oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland, uit de plaats Bocholt, nabij het Nederlandse Aalten. De gemeente Bocholt heeft een omvangrijk gedenkboek laten schrijven waarin de levensloop van alle Joden uit Bocholt in de periode 1937-1945 beschreven staat.[[1]](#footnote-1) Het deel van het gezin Herz dat woonachtig was op de Heerderweg bestond uit vader Georg Herz, moeder Rieka Herz-Goedhardt en hun volwassen kinderen Emil, Joseph en Sibilla Herz. Moeder Rieka Herz-Goedhardt overleed aan een natuurlijke oorzaak op 19 april 1942 voor de deportaties vanuit Maastricht begonnen.

Georg Herz.

Georg Herz werd geboren op 9 april 1871 in Büderich. In 1895 kwam hij naar Bocholt waar hij in hetzelfde jaar trouwde met Rieka Goedhardt. Destijds werd zijn beroep aangegeven als leerbewerker (Gerber). Het paar woonde in Bocholt op de Nordstrasse 21 waar zij acht kinderen kregen. Twee van de kinderen overleden op jonge leeftijd – in hetzelfde jaar waarin ze werden geboren, zes kinderen bereikten de volwassen leeftijd. Van de kinderen die uiteindelijk niet naar Maastricht kwamen is van twee zonen – Jakob (\*1898) en Moritz (\*1902) het lot onbekend, terwijl de oudste zoon – Louis (\*1896) de Holocaust overleefd zou hebben, en in 1947 lid zou zijn geweest van de Joodse gemeenschap in Berlijn.[[2]](#footnote-2) Inmiddels was Georg een handel in groente en fruit begonnen aan de Osterstrasse 26 in Bocholt en in 1908 verhuisde hij met zijn gezin naar Wesel, waar aan de Sandstrasse 15 ook een groente en fruithandel werd uitgebaat.[[3]](#footnote-3)

Uit de Duitse bronnen blijkt dat Georg Herz met Rieka en Emil ergens voor 1936 naar het buitenland verhuisden. Dat strookt met de Maastrichtse bronnen uit de gemeenteadministratie waarop staat aangegeven dat het gezin Herz zich op 17 juni 1933 – kort na de machtsovername van de Nazi’s in Duitsland – in Maastricht vestigde. Eerst op de Meerssenerweg, vanaf november 1936 op de Heerderweg nummer 41 . Ook hier heeft de familie een groothandel in fruit en zuidvruchten uitgebaat, de Firma Herz & Zn. Ook werd klaarblijkelijk de vrachtwagen van het bedrijf aangeboden voor andere transportklussen. Op een aantal momenten zocht de familie Herz naar een dagmeisje en adverteerde daarvoor in de krant. De Duitse bronnen geven aan dat in eerste instantie alleen Georg, Rieka en Emil naar Maastricht vertrokken en dat pas later – in 1938- ook Joseph en Sibilla zich bij hun ouders in Maastricht voegden.[[4]](#footnote-4) Dat strookt niet met de Maastrichtse bronnen die aangeven dat het hele gezin, Georg, Rieka, Emil, Joseph en Sibilla in 1933 in Maastricht aankwamen.

Moeder Rieka Herz-Goedhardt overleed op 29 april 1942 in Maastricht. Nog geen half jaar na het overlijden van Rieka wordt op maandag 24 augustus 1942 om tien over half acht ’s ochtends aangebeld bij het huis van de familie Herz. Een rechercheur van de gemeentepolitie Maastricht overhandigt een viertal oproepingskaarten waarin wordt opgeroepen om zich de daaropvolgende dag – dinsdag 25 augustus 1942 om 16.00 uur te melden bij de verzamelplaats bij de lagere school aan de Professor Pieter Willemsstraat in Maastricht – zo’n 10 minuten bij hun huis vandaan. Joseph, Emil en Sibilla tekenden voor ontvangst. De vierde kaart wordt niet getekend.

Georg kan na de deportatie van de rest van zijn gezin niet terug naar de Heerderweg 41, dat huis is inmiddels in opdracht van de SD verzegeld. Georg trekt in bij de weduwe Schachmann-Bettman die aan de Jodenstraat 14 in Maastricht een twee-kamer appartement bewoont. Uit inventarislijsten blijkt dat zowel in de slaapkamer als de keuken – de twee kamers die het appartement telt – een ledikant stond.

Vanaf april 1943 werd het voor Joden illegaal om te verblijven in Limburg.[[5]](#footnote-5) Op 8 april 1943 wordt Georg gearresteerd en samen met andere Joden uit Limburg naar kamp Vught vervoerd. Blijkens een document uit kamp Vught werd Georg op 1 mei 1943 van de Westerborklijst geschrapt omdat hij een zoon bij de Duitse marine zou hebben.[[6]](#footnote-6) Volgens datzelfde document werd Georg op 18 oktober 1943 alsnog naar Westerbork getransporteerd. Op 5 april 1944 – wordt Georg vanuit Westerbork gedeporteerd naar Theresienstadt. Op 18 december 1944 wordt Georg Herz daar vermoord.[[7]](#footnote-7)

Sibilla Herz.

Sibilla Herz wordt op 28 maart 1905 in Bocholt geboren en is daarmee het jongste kind van de familie Herz. Een broertje dat in 1906 geboren wordt overlijdt, net als haar oudere broertje dat in 1904 werd geboren, nog in hetzelfde jaar als waarin het werd geboren. Sibilla kwam in 1933 met haar ouders en haar broers Emil en Joseph naar Maastricht. Sibilla was en bleef ongehuwd.

Op 24 Augustus 1942 om tien over half acht belt een rechercheur van de gemeentepolitie van Maastricht aan op Heerderweg 41 in Maastricht. Hij overhandigt aan de drie aanwezige bewoners vier oproepkaarten voor het transport dat de volgende dag uit Maastricht zal vertrekken. Sibilla tekent als Sybilla Herz voor ontvangst van haar kaart en vertrekt die avond met het transport dat de dag erop – 26 augustus 1942 – in doorgangskamp Westerbork aankomt.[[8]](#footnote-8) Op de registratiekaart van Sibilla Herz uit de cartotheek van de Joodsche Raad[[9]](#footnote-9) staat een aantal zaken die haar verdere lot duidelijk maken. Als aankomstdatum in Westerbork staat inderdaad 26 augustus 1942. Verder staat er op de kaart dat er sprake is van uitstel voor 26/27 augustus 1942. Daarnaast staat: niet meer in Westerbork. Sibilla werd dus niet met het merendeel van de Limburgse Joden op transport gesteld naar Auschwitz met het transport dat op 28 augustus 1942 uit Westerbork vertrok.[[10]](#footnote-10) Een andere bijzonderheid op haar kaart is dat er staat dat ze met Jacob Herz samen was (waarbij met de hand de geboortedatum 31 oktober 1898 is bijgeschreven). Het gezin Herz had een zoon Jacob of Jakob, die geboren werd op 24 november 1898 en wiens lot tot op heden ongewis is.[[11]](#footnote-11)

Sibilla werd op 28 augustus 1942 opgenomen in het Apeldoornsche Bosch – een psychiatrische instelling voor Joodse patiënten. Op haar opnamekaart[[12]](#footnote-12) staat vader Georg als contactadres – nog steeds met adres Heerderweg 41 in Maastricht, al weten we dat vader Georg nooit meer terugkeerde naar dat adres. We weten niet waarom Sibilla werd opgenomen in het Apeldoornsche Bosch – op haar kaart staat alleen de code 3B: Bi.za. Er zijn geen aanknopingspunten om te denken dat Sibilla ooit ontslagen is uit het Apeldoornsche Bosch.

Het Apeldoornsche Bosch werd – onder de persoonlijke leiding van Ferdinand Aus der Fünten van de Zentralstelle für Jüdischen Auswanderung en Albert Konrad Gemmeker, de commandant van kamp Westerbork– ‘ontruimd’ in de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 januari 1943. De patiënten van het Apeldoornsche Bosch werden daarbij beestachtig behandeld en in een klaarstaande trein met veewagons gezet. Toen de trein op 22 januari 1943 vertrok van het station Apeldoorn, zette deze direct koers naar Auschwitz waar direct na aankomst de 1300 patiënten en personeelsleden vermoord werden.[[13]](#footnote-13) Sibilla Herz maakte deel uit van dit transport. Ze werd direct na aankomst in Auschwitz op 25 januari 1943 vermoord.

Emil en Joseph Herz.

Emil (geboren op 28 januari 1900) en zijn jongere broer Joseph (geboren op 25 februari 1901) kwamen blijkens de gemeenteadministratie in 1933 met vader Georg, moeder Rika en zus Sibilla naar Maastricht. Beide zonen waren en bleven ongehuwd. Qua beroep staat voor beide zonen fruithandelaar geregistreerd.

Op 24 augustus 1942 werden aan de familie Herz vier oproepkaarten uitgereikt om zich de volgende dag om 16.00 uur te melden bij de lagere school aan de Professor Pieter Willemsstraat, om mee te gaan met het transport dat diezelfde avond vanuit Maastricht zal vertrekken. Emil en Joseph tekenen, net als zus Sibilla, met potlood voor ontvangst van hun oproepkaart. Op 26 augustus 1942 komt de trein aan in Westerbork. Op hun kaart uit de cartotheek van de Joodsche Raad[[14]](#footnote-14) staat aangegeven dat Emil en Joseph – net als de meesten die op het transport van 25 augustus 1942 uit Maastricht vertrokken[[15]](#footnote-15) – op 28 augustus 1942 vanuit Westerbork op transport werden gesteld naar Auschwitz. Voordat de trein aankwam in Auschwitz stopte deze op 29 augustus 1942 in Cosel.[[16]](#footnote-16) Daar moesten alle mannen van 16 tot 50 jaar uitstappen en werden zo van hun familieleden gescheiden. Ook Emil en Joseph moesten uitstappen. De mannen werden gebruikt als dwangarbeiders en vanuit Cosel gingen de mannen naar een van de zeven *Durchgangslager* in de omgeving van Cosel.[[17]](#footnote-17) Emil en Joseph kwamen ook in dit netwerk van kampen terecht waar onder erbarmelijke omstandigheden zware dwangarbeid verricht moest worden in allerlei fabrieken of aan spoorlijnen in de buurt van Cosel en Auschwitz.[[18]](#footnote-18) Het pad Emil en Joseph hebben moeten afleggen is niet meer te traceren. We weten wel waar het eindigde. Emil en Joseph Herz kwamen uiteindelijk in het kamp Spytkowitz terecht – een van de ergste kampen in de Cosel constellatie[[19]](#footnote-19)- waar ze op 30 april 1943 werden vermoord.

Jakob Herz.

Het gezin Herz had 6 kinderen die de volwassen leeftijd bereikten. Van de oudste zoon Louis is bekend dat hij de oorlog overleefd heeft, van twee andere zoons – Jakob en Moritz – is het lot onbekend. Zij staan ook niet geregistreerd als slachtoffers van de Shoah. Er zijn echter wel aanwijzingen dat ook Jakob Herz bij het gezin in Maastricht verbleef. In juni 1942 wordt een lijst opgemaakt met daarin alle bekende adressen in Maastricht waarvan de hoofdbewoner Joods is. Bij Heerderweg 41 – met als hoofdbewoner Georg Herz, staat bij het aantal gezinsleden: 6. Aannemende dat moeder Rieka – die in april van dat jaar overleed – nog werd meegenomen bij die telling is dat nog een gezinslid meer dan wat tot nu toe werd aangenomen. Een maand later verstrekt de burgemeester van Maastricht een lijst aan de SD met mensen die als ‘voljood’ worden aangemerkt. Voor Heerderweg 41 staan er 5 namen op die lijst. Naast Georg, Emil, Joseph en Sibilla ook een J. Herz, met als geboortedatum 31-10-1898. Duitse bronnen geven de geboortedatum van Jakob als zijnde 24-11-1898 – in ieder geval in hetzelfde jaar.[[20]](#footnote-20)

Er werden op 24 augustus 1942 vier oproepkaarten bezorgd waarvan er drie door respectievelijk Emil, Joseph en Sibilla werden ondertekend. De vierde kaart kon niet voor vader Georg zijn, want die was inmiddels 71 jaar op dat moment, en alleen mensen onder de 60 jaar werden opgeroepen voor het transport van 25 augustus 1942.[[21]](#footnote-21) Op de definitieve deportatielijst van 25 augustus 1942 staat de naam Jacob Herz (met geboortedatum 31-10-1898) voluit. De naam is echter doorgestreept en er staat in blokletters erbij geschreven: “ziekenhuis”. Jakob is dus niet met het transport van 25 augustus 1942 uit Maastricht gedeporteerd. Zijn kaart uit de cartotheek van de Joodsche Raad vermeldt alleen dat hij samen was met Joseph, Emil en Sibilla maar bevat geen verdere informatie over eventuele aankomst in Westerbork of verder transport.[[22]](#footnote-22) Bij de tweede deportatie vanuit Maastricht, op 12 november 1942, staat J. Herz (31-10-1898) wel op de lijst met te arresteren personen, maar het rapport van politie-inspecteur Kraaij vermeldt dat hij niet op het aangegeven adres (Heerderweg 41) werd aangetroffen. Het lijkt erop dat Jakob geprobeerd heeft om weg te komen naar een neutraal land. Dat is niet gelukt. Jakob wordt waarschijnlijk in Frankrijk gearresteerd en overgebracht naar Drancy, het Franse doorgangskamp.Over de omstandigheden van zijn klaarblijkelijke reis en arrestatie is verder niks bekend. Op 11 februari 1943 wordt hij vanuit Drancy onder de naam Jacques Herz (31-10-1898, uit Bocholt met als adres Heerderweg 41 in Maastricht – met als beroep chauffeur) op transport naar Auschwitz gesteld. Daar wordt hij op 14 februari 1943 – meteen na aankomst – vermoord.

1. J. Niebur, *Buch der Erinnerung Juden in Bocholt 1937-1945*, Stadt Bocholt, 2013. [↑](#footnote-ref-1)
2. Niebur (2013), pagina 213. Op een scan van een document uit kamp Vught – via <https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/Georg-Herz/01/94848?lang=en> (laatst gezien 21-7-21) – staat aangegeven dat Georg een zoon zou hebben die bij de Duitse marine zou zitten. Wellicht gaat het hier om Louis – die vanwege zijn huwelijk met een niet Joodse geen Jodenster hoefde te dragen. (Niebur (2013), pagina 212). [↑](#footnote-ref-2)
3. Niebur (2013), pagina 214. [↑](#footnote-ref-3)
4. Niebur (2013), pagina 215-216. [↑](#footnote-ref-4)
5. H. Van Rens *Vervolgd in Limburg, Joden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog,* Verloren, Hilversum, 2013, p. 177. Zie ook pp. 182-191. [↑](#footnote-ref-5)
6. Via <https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/Georg-Herz/01/94848?lang=en> (laatst gezien 21-7-21) [↑](#footnote-ref-6)
7. Van Rens (2013), p.394. [↑](#footnote-ref-7)
8. Van Rens (2013), p.132. [↑](#footnote-ref-8)
9. Via <https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/57/130305644?lang=en> (laatst gezien 21-7-21) [↑](#footnote-ref-9)
10. Van Rens (2013), p. 132. [↑](#footnote-ref-10)
11. Niebur (2013), p. 212. [↑](#footnote-ref-11)
12. Via <https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/Sibilla-Herz/01/100780?lang=en> (laatst gezien 21-7-21) [↑](#footnote-ref-12)
13. Over de exacte manier waarop bestaat onduidelijkheid. [↑](#footnote-ref-13)
14. Emil’s kaart via: <https://oorlogslevens.nl/tijdlijn/Emil-Herz/01/31961?lang=en> (Laatst gezien 22-7-21). Joseph’s kaart via: <https://oorlogslevens.nl/tijdlijn/Joseph-Herz/01/23030?lang=en> (laatst gezien 22-7-21). [↑](#footnote-ref-14)
15. Van Rens (2013), pagina 132. [↑](#footnote-ref-15)
16. Van Rens (2013), pagina 132. Het was de eerste van een aantal treinen die in Cosel zou stoppen. [↑](#footnote-ref-16)
17. H. Van Rens en A. Wilms, *Tussenstation Cosel, Joodse mannen uit dwangarbeiderskampen in Silezië, 1942-1945,* Verloren, Hilversum, 2020, pagina 93. Voor van Emil en Joseph was dat Sakrau, zie pagina 331. [↑](#footnote-ref-17)
18. Zie daarover uitgebreid Van Rens en Wilms (2020). [↑](#footnote-ref-18)
19. Van Rens en Wilms (2020), pagina 138 bijvoorbeeld. [↑](#footnote-ref-19)
20. Niebur (2013), pagina 213. [↑](#footnote-ref-20)
21. Van Rens (2013), pagina 132. [↑](#footnote-ref-21)
22. Via <https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/jacob-herz/47/12737901?lang=en> (laatst gezien 21-7-21). [↑](#footnote-ref-22)