
**De Blaker 50 jaar, een bijzondere tuinderslaan in De Lier**

De ontwikkeling van boerenland naar tuinbouw. Het 50-jarig jubileum van de Blaker vormde de aanleiding tot het schrijven van dit artikel.

In 2013 was het vijftig jaar geleden dat een aantal tuinders een nieuw bedrijf startten aan de Blaker in De Lier. De Stichting Tuinbouwgronden had het oog laten vallen op deze kavel grasland en in 1963 waagden twaalf jonge ondernemers de sprong. Hun gezamenlijke start heeft gezorgd voor een hechte band tussen de tuindersgezinnen en dat heeft dan ook geleid tot de uitgebreide viering van hun 50-jarig jubileum.

**Aanleiding**In 1963 moest het leven aan de Blaker nog helemaal beginnen. De tuinbouw maakte een enorme groei door en er was veel belangstelling van jonge startende ondernemers om een eigen tuinbouwbedrijf te beginnen. Het was de tijd van toenemende verstedelijking en ook de stad Delft breidde in alle richtingen snel uit. Het stadsbestuur kocht steeds meer land- en tuinbouwbedrijven aan de randen van de stad op om de toenemende bevolking in moderne stadswijken te kunnen huisvesten. De groenteveiling Delft zag dat met lede ogen aan. Zij had in 1963 juist flink geïnvesteerd en net een splinternieuw kantoor- en veilinggebouw langs de Hoornseweg in Den Hoorn in gebruik genomen, waarmee men het aantal leden en de omzet op peil wilde houden. Het veilingbestuur ging participeren in de Stichting Tuinbouwgronden, die als doelstelling had geschikte landbouwgronden rondom Den Hoorn aan te kopen en die in cultuur te brengen voor moderne tuinbouwbedrijven. Met name tuinders die moesten wijken voor woningbouwprojecten, konden zich hier opnieuw vestigen, maar ook voor jonge startende tuinders lagen er volop kansen.



**Kadastrale overzichtskaart Oude Lierpolder uit 1813 met genummerde tekstverwijzingen.**

**Locatie**Begin jaren ’60 was het oog gevallen op een kavel grasland (1, gearceerd) in de Oude Lierpolder aan de zuidwestzijde van de Noordlierweg (2), die op de kop grensde aan de Lee. Aan de westzijde van deze kavel lag een brede molensloot (3) met het gemaal van de Oude Lierpolder (4). De hele kavel lag op Liers grondgebied. De Stichting Tuinbouwgronden had onder de leden van groenteveiling Delft flink reclame gemaakt voor deze moderne tuinbouwkavels. Op 14 september 1963 verzamelde een 40-tal geïnteresseerden zich op het erf van de 17eeeuwse boerenwoning van Thomas Kester (5), die het bewuste land pachtte. Er volgde een rondleiding over het weiland, waarbij de koeien bijna achter de grote stekels schuilgingen en her en der stond er water in de ondiepe greppels. Na de bezichtiging werd in de serre van café De Gouden Leeuw in De Lier verder gesproken over alle kosten, rechten en plichten. Wie na deze presentatie serieus geïnteresseerd was, kon naam en adres opgeven aan de Stichting. Een paar weken later kregen acht belangstellenden een uitnodiging voor een bijeenkomst bij notaris Bensmann in Delft. Daar werden de kavels verloot door twaalf nummers in de hoed van een van de bestuursleden te doen. De afspraak was, dat de kandidaat-kopers op voorhand geen voorkeur voor een speciale kavel mochten uitspreken, maar dat kopers onderling wel mochten ruilen na de loting. Inderdaad werd er door sommigen later om diverse redenen van kavel gewisseld. Misschien is op die zaterdag in september 1963 in café De Gouden Leeuw wel de basis gelegd voor de vriendschappelijke relaties die in de jaren daarna zijn ontstaan. Het motto was: vieren als er wat te vieren valt en aan goede buren heb je meer dan aan verre vrienden.

**Geschiedenis**De familie Van Adrichem heeft vanaf begin 19e eeuw een belangrijke rol gespeeld in dit gedeelte van de Oude Lierpolder, waartoe ook de eerder genoemde kavel grasland behoorde. Hierbij in het kort de geschiedenis van deze familie vanaf 1831 en de gestage uitbreiding van hun landerijen.  
Op 27 oktober 1831 kocht Machiel van Adrichem (1785-1871) de eerste stukken grond in de Oude Lierpolder voor zijn oudste zoon Petrus (Pieter) van Adrichem. Hij was zelf boer in de nabijgelegen Groeneveldse polder en huurde daar een groot perceel bouwland met een boerderij, die bekend stond als “Groeneveld”. Naast boer was Machiel ook wethouder van de gemeente Groeneveld. Hij nam van Teunis van den Bos bijna 20 ha land over, omvattende weilanden, bossen, boomgaarden, huis, schuur en erf. Het ging hier dus om de boerderij, waar het gezin van Thomas Kester en Maria van Adrichem als laatste heeft gewoond. Op bijgaand kaartje is deze in 1831 aangekochte kavel in groen aangegeven. Opvallend is het apart gelegen perceel weiland in de noordoosthoek van de Oude Lierpolder, dat tot op de dag van vandaag nog door nazaten van deze Machiel wordt bewoond.   
   
Pieter van Adrichem (1813-1888) breidde in 1873 zijn grondgebied in westelijke richting uit door van boer Jan Olsthoorn ruim 6 ha aangrenzend weiland met een klein stukje vlietland aan te kopen. (in rood aangegeven)  
Pieter was getrouwd met Gerritje van Ruijven (1817-1898) en samen kregen ze negen kinderen: zeven dochters en twee zonen. Voor zijn oudste zoon Nicolaas van Adrichem (1846-1917) liet hij, vlak naast zijn oude 17e eeuwse boerderij, een nieuwe boerenwoning met stallen bouwen (6). Deze woning, vroeger ‘Landzicht’ geheten, staat er nog steeds en wordt nu door nazaten van Nicolaas bewoond. De naam van de woning is later gewijzigd in ‘De Oude Hoeve’. Na de bouw in 1877 verhuurde vader Pieter de helft van zijn land aan zijn zoon Nicolaas, het andere land bleef bij de boerderij en was later voor zijn zoon Machiel, die elf jaar jonger was. Na het overlijden van moeder Gerritje werden de twee broers eigenaar van de boerderijen. In dit overzicht blijven de nakomelingen van Nicolaas van Adrichem verder buiten beschouwing.

De jongste zoon van Pieter was Machiel van Adrichem (1857-1921). Hij bleef op de oude historische boerderij wonen en trouwde met Margaretha Olsthoorn (1859-1897), afkomstig uit Kethel en Spaland. In die tijd was het gebruikelijk dat de ouders bij de kinderen bleven inwonen en waarschijnlijk zijn ook Pieter en Gerritje tot aan hun dood op deze boerderij blijven wonen. Machiel kocht in 1893 van Johanna Pijnacker Hordijk vier perceeltjes bouwland en vlietland van ruim 4 ha. Deze polderpercelen lagen ten westen van de Lierpoldermolen en grensden aan de Lee. (in geel aangegeven). Tegenwoordig is dit perceel nog te herkennen aan het stukje open weiland voor het gemaal en het stuk land waarop het bedrijfsgebouw van Holstein Flowers in 2012 is gebouwd. In 1894 werd het bezit van de familie door de broers Nicolaas en Machiel verder uitgebreid met de aankoop op eigen naam van 6 ha en 5 ha weiland en kades van de adellijke weduwe Jonkvrouwe Cornelia Paulina van den Santheuvel uit Leiden (in oranje aangegeven). Niet helemaal duidelijk is of de twee broers deze percelen gezamenlijk gebruikten of toch ieder voor zich. Het betrof hier enkele kavels ten westen van de brug over de Lee (7), vanaf de Lee tot aan de grote molensloot in het noorden (8). In oude archieven werd deze brug in 1608 al ‘Malle Heul’ genoemd, maar later kregen de brug en de laan de naam van de familie Van Adrichem. Nu kunnen we op deze percelen de straten Heemwerf en Parklaan als onderdeel van de wijk ‘Molensloot’ terugvinden.

Vanaf 1894 stond de uitbreiding van het boerenbedrijf een tijd stil en werden geen nieuwe gronden aangekocht. In 1912 kochten de broers Nicolaas en Machiel opnieuw op eigen naam een aantal percelen van ruim 5 ha en bijna 9 ha van Wilhelmina Johanna Quarles van Ufford uit Den Haag (in paars aangegeven). Het aangekochte perceel van bijna 9 ha lag vlak achter de twee eigen boerderijen langs de Noordlierweg en sloot perfect aan bij de andere reeds in bezit zijnde percelen. Het kleinere stuk weiland van ruim 5 ha lag een stuk verder ten westen van de boerderij die in 1916 door Adrianus Buitelaar werd gekocht (9).  
  
Machiel en Margaretha kregen twaalf kinderen, waarvan de laatste kinderen in 1897 als tweeling ter wereld kwamen. Een kind was bij de geboorte al overleden en ook moeder Margaretha overleed kort na de bevalling, slechts 38 jaar oud. Machiel hertrouwde in 1899 met de 30-jarige Alida van Leeuwen en samen kregen ze nog twee dochters.   
Maria van Adrichem (1897-1957) was de jongste dochter van Machiel uit zijn eerste huwelijk met Margaretha. Zij trouwde in 1925 met Thomas Wilhelmus Kester (1896-1981) en samen zetten zij als pachter het boerenbedrijf voort. Vader Machiel was inmiddels overleden en tweede moeder Alida van Leeuwen hertrouwde in 1925 en verhuisde naar Delft.

Het gezin van Thomas en Maria Kester - van Adrichem bestond uit een zoon en zeven dochters, maar een echte opvolger voor het boerenbedrijf was er niet. Inmiddels was de eigendom van de boerenwoning met het omliggende land overgegaan op de jongste dochter van Machiel uit zijn tweede huwelijk, Gerarda Clasina, die getrouwd was met veehouder Wilhelmus Johannes van der Knaap uit Schipluiden. Zij hebben uiteindelijk in 1963 de boerderij met het bijbehorende grasland aan de Stichting Tuinbouwgronden verkocht.

Uit het overzicht van de grondaankopen door de familie Van Adrichem vanaf 1831 blijkt, dat de eigenaren van de vele percelen bouwland in de Oude Lierpolder van allerlei pluimage en komaf waren. Veel landerijen waren in bezit van adellijke families en bleven dat door vererving vaak tot ver in de 20e eeuw. Verder waren er lokale welgestelden met bezittingen in de polder, die bijna altijd verpacht werden.

**Naam**Uiteindelijk moest de nieuwe laan een naam krijgen en wie de naam de Blaker heeft bedacht, is niet bekend. De keuze had alles te maken met de reeds eeuwen in gebruik zijnde naam voor dit meest oostelijke deel van de Oude Lierpolder. Al in 1586 komt in oude archieven deze naam voor. ‘Blaker’ heeft hier te maken met het Oudnederlandse woord blaak, dat ‘blinkend water’ betekent (blaken, blinken, schitteren). Het was dus laag land, dat boven het water uitkwam en gezien de ligging in dit laagste deel van de Oude Lierpolder zou dat zomaar kunnen. De Oude Liermolen was het enige gemaal voor het hele poldergebied dat water in de boezem kon lozen. Vanaf de hoogste gronden in de nabijheid van Westerlee moest dus al het overtollige regenwater via kilometerslange molensloten naar het gemaal in het laagste deel van de Oude Lierpolder. Al in de 15e eeuw werd er gesproken over een watermolen op deze plaats in de polder, maar dat was toen een ander model met een schoepenrad. Nadat het gemaal in het begin van de 20e eeuw van windkracht was overgegaan op een dieselmotor, werd de capaciteit flink vergroot. Brandstofschaarste leidde in de oorlogsjaren tot grote problemen om het water weg te krijgen en de landerijen zullen toen in het oostelijke deel van de polder regelmatig onder water hebben gestaan. Om het water toch af te kunnen voeren, werd er een waterloop met duiker aangelegd onder de Noordlierweg door naar de Groeneveldse polder. Deze polder had een molen met windbemaling en kon ook in de oorlog blijven draaien. Het bestuur van de Oude Lierpolder betaalde voor deze dienst een vaste vergoeding. Waar deze duiker precies gelegen heeft, is onbekend, maar waarschijnlijk was dat vlak naast de boerderij van Thomas Kester. Daar maakte de molensloot een scherpe bocht in oostelijke richting en hij liep bijna door tot aan de Noordlierweg. Vanaf 1974 werd het polderwater via een nieuw gemaal bij de nieuw gegraven Blakervaart in de boezem uitgemalen **(10)**.

**Werk aan de winkel**  
De Stichting was inmiddels eigenaar en liet het grasland snel verkavelen in twaalf stukken van ongeveer 1 ha. Om nu twaalf mooie rechthoekige kavels te laten ontstaan, moest er van buurman Nic. van Adrichem een stuk grasland aangekocht worden, dat voor een deel weer geruild werd met een perceel grond rondom de boerderij van Thomas Kester. Na de sloop van deze 17e eeuwse boerderij in 1963 ontstond precies op die locatie de eerste tuinbouwkavel. Dat er bij het slopen niet zorgvuldig op het achtergebleven puin in de grond werd gelet, bleek voor tuinder Jan van Winden later een groot probleem. Kruiwagens vol stenen werden jaren later nog uit zijn land opgeraapt.   
Voor de bereikbaarheid van het nieuwe tuinbouwgebied werd er een met fijn puin afgewerkte toegangsweg aangelegd, die schuin op de Noordlierweg aansloot. Uniek voor die tijd was de aanleg van een gietwaterleiding rechtstreeks vanuit de Lee met putaansluitingen op elk perceel. De Heidemaatschappij heeft deze verkavelingswerkzaamheden uitgevoerd, waarbij ook de bestaande eeuwenoude poldersloten werden gedempt. Een van de poldersloten liep parallel aan de nieuwe ontsluitingsweg, dwars door alle tuinbouwpercelen heen (11). Daar hebben de tuinders later nog veel last van gehad, doordat kasvoeten en poten op die oude sloten bleven zakken en regelmatig opgehaald moesten worden. Haaks op de nieuwe laan werden zes nieuwe sloten gegraven die aan de achterzijde van de percelen aansloten op de grote molensloot. Tussen twee sloten lagen precies twee volledige tuinbouwpercelen.

De volledige kavel grasland lag van oudsher al niet vlak en vanaf de Lee tot aan de aansluiting op de Noordlierweg waren er verschillende peilen ten opzichte van het N.A.P.   
Sommige stukken weiland lagen op een hoger peil, maar halverwege en helemaal vooraan de laan bevonden zich de diepste kavels. Tegenwoordig zou men met moderne meetapparatuur de hele kavel op hetzelfde peil geëgaliseerd hebben, maar dat deed de Heidemaatschappij toen nog niet. Het aanleggen van drainage was ook voor rekening van de tuinders zelf, die dat vaak met een drainageschop handmatig uitvoerden. Tijdens de enorme wateroverlast in De Lier in 1998 werd dit hoogteverschil pijnlijk duidelijk, toen sommige bedrijven fors onder water stonden en andere niet of minder.   
De Stichting Tuinbouwgronden had bij de verkaveling rekening gehouden met een toekomstige wegverbinding die haaks op de Blaker, vlak voor het gemaal van de Lierpolder, zou aansluiten op de Laan van Adrichem (12). De kavel, die later eigendom werd van Piet Grootscholten, was om die reden ook een paar meter smaller. Uiteindelijk is er nooit een wegverbinding gekomen. Deze strook grond tussen de kassen van Grootscholten en Berkhoudt was bijna 8 meter breed en werd eigendom van de gemeente De Lier, die het op haar beurt weer verhuurde aan een volkstuinder. Bij een grote reconstructie in 1998 zijn vier bedrijven aan het einde van de laan samengevoegd, inclusief deze strook grond.  
Op 31 oktober 1963 werden de eerste koopakten bij de notaris gepasseerd met een aankoopprijs van  
fl. 2,80 per m2 land. Voor het aanleggen van de weg en de gietwatervoorziening werd, buiten de koopakte om, nog ongeveer fl. 1,10 per m2 in rekening gebracht, want dat scheelde op deze wijze overdrachtsbelasting. De tuinders konden beginnen hun land in cultuur te brengen en al snel werden de eerste kassen vanaf de laan gebouwd. Cor van den Burg was de enige tuinder die het hele perceel in één keer vol bouwde, maar alle andere startende tuinders behielden aan de achterzijde langs de Molensloot een stuk open land. Dit grasland werd de eerste jaren nog verhuurd aan de broers van Aad Groenewegen - één van de tuinders van het eerste uur- uit Overschie om er vee te laten grazen. Twee tussensloten werden aan de achterzijde voorzien van kleine bruggetjes, zodat de koeien meerdere percelen konden begrazen (13). Na een aantal jaren kwam hier een einde aan en werden alle percelen maximaal met kassen bebouwd.

**De eerste bewoners**De oorspronkelijk opzet was om alleen tuinders van rondom Den Hoorn op de Blaker te vestigen, maar daar bleek uiteindelijk niet voldoende interesse voor. Naast acht Hoornse tuinders vestigden zich hier ook vier tuinders uit het Westland. De meeste starters waren nog geen 25 jaar oud. Ambitieus en vol goede moed begonnen zij aan een nieuwe toekomst. Een viertal tuindersfamilies had elders al een eigen bedrijf gestart en inmiddels een gezin gesticht. Zij lieten ook als eersten een woonhuis bouwen langs de laan om snel hun gezin naar De Lier te kunnen verhuizen. De starters wachtten daar nog een aantal jaren mee en pendelden in de beginjaren dagelijks van de Blaker naar huis. Op een luchtfoto uit 1969 is te zien, dat de twaalf tuindersfamilies inmiddels allemaal op de eigen tuin woonden en over een eigen schuur/ketelruimte beschikten. Bijna gelijktijdig met de bewoners aan de Blaker vestigde de fam. Van Dijk zich op een perceel grond, dat precies in de punt van de Noordlierweg en de Blaker lag. Later kwamen daar de fam. Van den Berg en de Zaadunie bij en zij werden al snel in de Blakergroep opgenomen. Vanaf het begin was de matige kwaliteit van de laan, die nog steeds met fijn puin was afgewerkt, een grote bron van ergernis. De grote wens was om de eigen laan aan de gemeente over te dragen, maar dan moest de laan wel eerst keurig verhard worden. Daar was bij de tuinders nog geen geld voor. Groenteveiling Delft heeft toen de asfalteringskosten voorgeschoten en kreeg deze investering in vijf jaarlijkse termijnen van de tuinders terug. Al snel daarna in 1965 nam de gemeente De Lier het besluit om de Blaker als openbare weg over te nemen voor het symbolische bedrag van fl. 1,00.   
Een lastig punt was de eerste jaren vooral het ontbreken van een vaste telefoonverbinding. Er was wel een telefoonkabel langs de laan ingegraven met zelfs aansluitingen tot in de woningen, maar vanwege het ontbreken van voldoende telefoonnummers in de centrale kon er toch niet worden gebeld. Uitermate lastig en zeer hinderlijk. Alleen Jan Dekker had een nummer toegewezen gekregen, waarschijnlijk omdat hij op het midden van de laan woonde. Buurtbewoners moesten voor een dringende boodschap of een bestelling voor de tuin altijd even naar buurman Dekker. Het was ook mogelijk om bij molenaar Cees Brussaard aan de andere kant van de molensloot te bellen. Pas in 1967 kregen alle huisadressen een eigen nummer.  
 **Veiling Delft**De groenteveiling Delft had bij de start van dit nieuwe tuinbouwcomplex bedongen, dat de tuinders aan de Blaker lid zouden blijven of worden van deze veiling. In Den Hoorn was de teelt van komkommers voor veel tuinders de hoofdteelt en de veiling stond dus ook bekend om de enorme omzetten van komkommers. Het lag dan ook voor de hand, dat de tuinders met een ‘Hoornse’ achtergrond ook aan de Blaker met komkommers als hoofdteelt startten. De verwarming van deze teelt verschilde per bedrijf. Sommigen stookten zware olie en anderen gebruikten hete luchtkachels. In de jaren ’70 kwam de levering van aardgas op gang en de gasbedrijven breidden hun gasleidingnet in rap tempo uit naar de tuinbouwbedrijven in de buitengebieden. De Noordlierweg was toen de grens tussen de gemeente Schipluiden en De Lier. Het gasbedrijf Schipluiden had al een groot deel van de Groeneveldse polder aangesloten op het landelijk gasnet. Het wilde daarom graag het tuinbouwgebied de Blaker aan de rand van hun verzorgingsgebied meenemen en op hun net aansluiten. De levering van gas vanuit het Westland was op dat moment vanwege de grote afstand naar De Lier minder interessant. Het gasbedrijf Schipluiden leverde gas onder zeer hoge druk en kon daardoor gasbuizen met dunnere diameters toepassen. De transportleiding werd in de brede berm tussen de sloot en de laan ingegraven. Wel moesten er bij alle klanten reduceerkasten komen om de druk weer terug te brengen naar 1 bar.   
De afspraken tussen de tuinders en de groenteveiling Delft over de aanvoer van groenten naar Den Hoorn stonden niet zwart op wit op papier en bleken al snel geen stand te houden. Een van de tuinders koos direct al voor veiling Westerlee. Groenteveiling Delft zag deze ontwikkeling met lede ogen aan en scherpte de regels van verplichte aanvoer van producten naar Den Hoorn verder aan bij volgende tuinbouwprojecten langs de Pastoor Verburchlaan en de Hofzichtlaan.

**Van groenten naar bloemen**Binnen enkele jaren waren de meeste tuinders al van de komkommerteelt afgestapt. De bloementeelt rukte op en werd ook aan de Blaker bij velen snel populair. Leo en Jan van Oosten gingen over op de teelt van chrysanten en Piet Grootscholten had al vanaf het begin naast zijn groenten een teelt van anjers opgezet. Leen Kuyvenhoven was van de teelt van tomaten en sla overgestapt naar de anjerteelt. Cor van den Burg en Aad Wubben richtten zich op de rozenteelt en Martin Grootscholte koos voor de anjers. Na de verkoop van de tuin van Martin Grootscholte aan Jos Volkering werd er op die tuin ook overgeschakeld naar rozen. Op de kop van de Blaker ruilden Jan van Winden en Kees Moerman de komkommerteelt in voor die van planten en bloemen.  
Een paar tuinders bleven de groenteteelt trouw. Paul Berkhoudt ging van de komkommers over op de teelt van paprika’s en Jan Dekker koos voor tomaten. Aad Groenewegen is altijd komkommers blijven telen, al koos zoon Peter later voor een andere locatie in het Brabantse Chaam.

**Naar school**De oudste kinderen uit de gezinnen die al in 1964 aan de Blaker gingen wonen, moesten elke dag een flinke omweg maken om met de fiets op school te komen. De Veilingweg was er toen nog niet en de kortste weg naar De Lier was via het kerkenpaadje langs de boerderij van Jacob Buitelaar en Teun Varekamp, dat bij Van der Knaap uitkwam aan de Kerklaan (14). Met de fiets naar het dorp was voor de meeste Blakerbewoners heel gebruikelijk, maar ook gevaarlijk. De ergernis over deze, zeker in de winterperiode, beperkte fietsroute nam steeds meer toe. De bewoners opperden toen het idee om op het tracé van de geplande verbinding met de Laan van Adrichem een fietspad aan te leggen. Aad Wubben heeft zich hier heel sterk voor gemaakt en uiteindelijk is het gelukt om over dit tracé, tussen de tuin van Piet Grootscholten en Jan Berkhoudt, een fietspad van betontegels aan te leggen. Via een smal bruggetje over de molenkolk van het gemaal kwam je uit bij het pad van de molen naar de Laan van Adrichem. Deze route werd voor de groeiende kinderschare op de Blaker, maar ook daarbuiten, al heel snel populair. Vanwege de schaalvergroting kwam dit fietspad later te vervallen en werd langs de woning van Jan van Oosten en de boezemkade van de Lee een nieuw pad aangelegd. Tot op de dag van vandaag wordt dit pad nog door vele fietsers en wandelaars gebruikt (15).

Opvallend was dat tien van de twaalf nieuwe gezinnen aan de Blaker rooms-katholiek waren en slechts twee protestant. Dat had alles te maken met het feit, dat de gemeenschap in en rondom Den Hoorn in 1963 overwegend katholiek was en helemaal niets met een mogelijke voorselectie door de Stichting Tuinbouwgronden. Op de eerder ontwikkelde tuinbouwlocaties langs de Kerklaan, Vreeburghlaan en Hooflaan was er in dezelfde periode wel degelijk sprake van selectie op kerkelijke achtergrond. Dat leidde vaak tot veel onbegrip en teleurstelling bij afgewezen verzoeken voor tuinbouwland. Als je niet van hetzelfde ‘houtje’ was, had je geen enkele kans om tuinbouwland te kopen. Gelukkig speelde dat op de Blaker absoluut niet; deze oecumenische gemeenschap vormde juist een voorbeeld voor velen hoe men als buren en vrienden een gezamenlijke toekomst kon opbouwen. Met respect en vertrouwen in elkaar en altijd in voor een feestje.

**Saamhorigheid**De bewoners van de Blaker hebben vanaf het begin in 1963 een grote saamhorigheid getoond. Zowel op zakelijk gebied als privé wisten zij elkaar goed te vinden. Toen veel tuinders nog sla teelden, werd er avonden en nachten lang bij elkaar sla gesneden. En na afloop met z’n allen soep eten in de keuken. Zo konden zij samen de ‘sla-pieken’ opvangen en op personeelskosten besparen. De achtergevels van de kassen kregen bij storm uit het zuidwesten vaak de volle laag met regelmatig glasschade tot gevolg. Dan was het alle hens aan dek en hielp de hele laan met glasrapen en noodreparaties. Met het veiling rijden werd er in de beginjaren ook vaak een beroep op elkaar gedaan. Elke tuinder die een nieuwe woning liet bouwen, zorgde voor een groot ‘pannenbier’ voor de hele laan. Kort daarna volgde de bruiloft en als dank ‘verbouwden’ de buurtbewoners de nieuwe woning of maakten de toegang voor het bruidspaar midden in de nacht zo goed als onmogelijk. Er zijn heel wat stunts uitgehaald met veel lol. Als er maar niets vernield of beschadigd werd! De vrouwen konden ook goed met elkaar overweg en zij regelden onderling het school rijden en de zwemlessen. En dan alle gezamenlijke kaart- en buurtavonden, voetbalwedstrijden tegen andere lanen, viswedstrijden en het bouwen van de corsowagen voor het jaarlijkse carnavalsfeest in De Lier. Het hoogtepunt was elk jaar het grote ‘Blakerfeest’. Dan kwam de hele laan met kinderen bij elkaar in een van de bedrijfsruimtes en werd er tot in de kleine uurtjes gefeest.

**Toekomst**De schaalvergroting en reconstructie zijn uiteindelijk ook aan de Blaker niet voorbij gegaan en hoewel veel van de oorspronkelijke families er nog steeds wonen, is er in de bedrijfsvoering veel veranderd. Aan het eind van de laan zijn vier bedrijven samengevoegd tot één groot paprikabedrijf van Paul Berkhoudt. Een oorspronkelijke tussensloot werd gedempt en daarmee ontstond een modern tuinbouwbedrijf van ongeveer 3 ha. De tuinen van Groenewegen en Kuyvenhoven halverwege de laan hebben nog de oorspronkelijk grootte. Leo Kuyvenhoven teelt anthuriums en de tuin van Groenewegen is verkocht en wordt nu door Rijk Zwaan gehuurd voor zaadproductie. Aan het begin van de Blaker op de nummers 4, 6, 8 en 10 zijn vier aansluitende kavels in het bezit van de familie Van den Burg gekomen en zij richt zich vooral op de teelt van kamerplanten. Helemaal vooraan de laan zijn de bedrijven van Moerman en Van Winden samengevoegd tot een grote plantenkwekerij, waarvan Marcel Moerman een van de directieleden is.

De toekomst van de bedrijven aan de Blaker is - net als in de gehele Nederlandse tuinbouwsector - ongewis. De opties tot verdere schaalvergroting zijn er wel, maar die zullen op korte termijn sterk afhangen van de mogelijkheden om die gefinancierd te krijgen. Sinds kort is het nieuwe bestemmingsplan buitengebied ook voor het tuinbouwgebied de Blaker van toepassing, waarin een vijftal woningen inmiddels de formele status van ‘burgerbestemming’ heeft. Op de laan zal de mix van bedrijfs- en burgerwoningen een vast gegeven blijven, waarbij de kans groot is, dat er in de komende jaren een verdere ontkoppeling gaat ontstaan tussen wonen en de agrarische bedrijfsvoering.

November 2013

Stichting De Timmerwerf

Jan den Hoed