HUGO DE GROOTS
NEDERLANDTSCHE
JAERBOEKEN
EN
HISTORIEN.
Hugo de Groot's Nederlandse Jaerboeken en Historien.

T'AMSTERDAM.
By de Weduwe van Johan van Someren, Abraham Wolfgangt, Henrik en Dirk Boom, Boekverkopers 1681.
HUGO DE GROOTS
NEDERLANDTSCHER JAERBOEKEN EN HISTORIEN,
Sedert het jaer M D LV tot het jaer M D C IX;
MET DE BELEGERING DER STADT GROL
en den aenkleven des jaers M D C XXVII;
Als ook het Trauct van DE BATAVISCHEN NU HOLLANDTSCHEN REPUBLIJK EN DE VRYE ZEEVAERT,
MET AENTEECKENINGEN:
Voorts met het Leven des Schrijvers, twee volkomen Registres, en veele koopere Platen vercieert.
Alles Vertaelt door JOAN GORIS.

'AMSTERDAM,
By de Weduwe van Joannes van Someren, Abraham Wolfgangk en Hendrik en Dirk Boom, M DC LXXXI.
AEN ZYN HOOGHEIT
HENRIK
CASIMIR,
DOOR GODTS GENADE
VORST VAN NASSAU,
GRAVE VAN CATZENELLEBOKEN, VIAN-
DEN, DIEST, SPIEGELBERG, HEER VAN
BIELSTEIN, BARON VAN LIESVELDT, &c
ERFSTADTHOUDER EN KAPITEIN GENE-
RAEL VAN FRIESLANDT: STADTHOU-
DER EN KAPITEIN GENERAEL VAN
STADT GROENIGEN, OMMELANDEN EN
DRENTHE, &c.

Doortaluchtige Vorst en Heere,

Gelijk de Historien onder alle schriften
door haere nuttigheid de kroon spannen,
wegens het onderwijs dat daar in steekt,
tot het wettig bestier van Landen en vol-
ken, soo is'er in meenighe van jaeren
geen boek van die soorte geschreven,
dat de treffelijkheid van deze Historie, die wy, uit den
Latijne vertaelt, in 't licht brengen, magh opweegen.
Siet men op den Schrijver, alle geleerden erkennen dat
hy was d'eenige Fenix der geleerdtheit zijner eeuwe, het
grote wonder van Hollandt, en dat de naam van Hugo
de Groot is opgesteegen boven alle lof: ziet men op de
manier van schrijven, niemandt heeft ooit den werelt-
wijzen Tacitus in de Latijnsche tael geleukkiger ge-
volght, en zoo rijke stoffe beknopter voorgestelt, noch
zijne meening klaerder uitgedrukt in zulke kortheid.
Slaat men 't ooge op den inhoudt, die is zoodaenig, dat
alle
alle liefhebbers der vrye Landen zich in de kennisle der zaeken, daer in vervat, behoordien te oeffenen. Hier opent zich een tooneel van den oorlogh by den Nederlandtschen Staat voor de vryheith gevoert, en een Schoole van allerley staatkunde en regeering. Men aanschouwt de schadelijkheid der tyranny met de herstelling der vryheith: de laegen der uitheemsche staetzucht: de dapperheid en wijsheith der Helden, Regenten en landtzaeten, die ’t geweldt wederstonden, de zwaaeringheden doorworstelden, de liften te leur stelden, en eindelijk den oorloogh betoomden en de vryheith bevestigden met een eerlijk bestandt. Dees voortreffelijke Historie, die wy nu den Nederlanderen in hunne moedertaale mededeelen, komt nu met haeren aenkleven te voorfchijn, verciert met den doorluchtigen naame van Uwe Vorstl. Doorl. Wy konden de Historie vanden oorlogh voor de vryheith geenweerder beschermer opdragen, dan Uw Vorstl. Doorl., een van de voornaemste Voorstlanders der vryheith. En dat te meer, dewijl Uw Vorstl. Doorl. onder zijne hooge waerdigheden ook het Erftadhouderschap bekleedt over een Landtschap ’t welk van de vryheith zijnen naam ontleent, en ’t allen tijde daer voor yverde. Wy verzoeken ootmoediglijk dat Uw Vorstl. Doorl. dit ons doen in ’t goede neeme, en bidden Godt Uw Vorstelijke persoon te houden in fijne hoede, tot heil der vrye Staaten, van Uw Vorstl. Doorl. Stadthouderschappen, en der gezaemelijke bontgenooten, als zijnde

Doorluchtige Vorsten en Heere,

Uw HOOGHEITS

Ootmoedige dienaers

Abraham Wolfgangk,
Hendrik en Dirk Boom.
Pieter en Abraham van Somerfn.
BERICHT
VAN DEN OVERSETTER
AEN DEN LEESER.

Befcheide Leesper,

De gewoonte van u met een voorreden, om den ingang tot dit werk te oopenen, aen te spreekken, hadt my by naer afgeschrifte een woordt op't papier te stellen, deswijl nogh de schryver, nogh het werk eenigh berigt van nooden hebben: en aengaende de vertaelinge goedt of quaet te spreekken my niet al te gewooghlijk dacht. De Schryver selfts heeft door de weereelt, en onder onse Hollanders voorneemelyk, immers de gesontste en braefste verstanden, dien roem, dat hem met weynighe en flaeuwe woorden te willen afmaelen moogheilijk u walghelijk waere: ook geeven' er de voorreden uyt het Latijn, en d'opdraghten uyt het Latijn en Frans een schets van; en allerbest fijn leeven overgeset uyt het Latijn, gestelt voor fijne Godtsgeleerde werken, en verciert met de getuyghenissen van twee Hooge perfonaedijen. Van het werk selve heeft de geleertheid veets geoordeelt, en hem in die stoffe de prij boeven alle andere toegewezen. Evenwel om U.E. met weynigh woorden ook in het een en het andere te voldoen, zal ik seghhen, dat de reeden die my heeft bewooghgen om u een der voornaemstte vruchtten des menschelijken leevens in de weereelt, de kennisfe sijnes eyghenens Vaereldants en haer weederwaeren, meede te deelen, is insonderheit, naete mijnse eyghene liefde tot dat voorwerp, geweste een diepe eerbiedigheyt tot den Schryver, en mijnse geneegheyt tot u. Om die uyt te drukken heeft mijnse geneegheyt en geleegheyt geen beerrlijker stoffe kunnen vinden, dan't gheen het doorluchtighste verstande van vele eeuwen aengaende fijne vaereldant den geleerden in hume taele heeft naegelaeten. 't Werk waer van ik sprecche sijn de Jaerboeken en Historien der Nederlandtsche fachen, het beleggh van Groel, door den Doorluchtigften Prins Frederik Henrik hoochblofes. gedachtenis in den jaere 1627. de oudtheet der Batavische Republieke, en de vorhe Zeervaart des Heren Hugo de Groot: een Heer, wiens blooten naem alle befschaefde vernuften onse vaereldants, alle geoffende verstanden der Christen weereelt, jae ook daer buxten, met fulk een eerbiedigheid bevangen heeft, dat in den naem van Groot onder haer is opgesooten onde en doorkneede geleertheid: Godtsgeleerde waerheit onder de hoogheitverlichte fielen: regtsgeleerde kennisfe nevens, soo niet booven, de meest ervaerene: weerveldkunde, befschaefde letteren, voorts alle andere weetenschappen, die een regtsgheape fiel booven het menschelijke ten heemel plaeten, liefde tot sijn vaereldant en landtshyden ten seldtsamen voorbeelde. Dien naem is U. E. genoeg; en onnut meer van sijn persoone te spreekken. 'k Segh dien naem

*
naem om U. E. te doen weeten wat ik u gheef, niet meer, om een man, oover
wien de weerseldt verbaest staet, met geen lopreeden beneeden sijn leer te
bezwakken. Wat dit werk der Historien in sijh seluen belanght, ik bedriege
my voorder, soo ghy er, neewens my, booven t gheen er de Schrijvers der
oorlogen onses vaderlands gemeen is, niet vindt' gheen niemandt van
hun allen heeft, insonderheit wyt grondige kennis de wijsheit van een man
volmaekt in staetkunde, doorzaken en reedenen van alle beweeghingen,
ooverleg der genoghen met de selyve, lefden die't roer van den Staat leeren
handelen; met een woord als't gheen een regent en burger sijnen pligt
leert, waer van by gemanacht anders weynigh te vinden is, soo men wytsfont de
Historien van Everhard van Reydt, en den Ridder Hoonf, hooftwer-
ken onses vaderlands, wien de naeoomelinghen oover hunnen arbeidt
eenwigh verpligt blijven. Dit werk dan, Leeser, werdt u medegedeelt
om er ook woordeel meede te doen, en de vertaelinghe gestelt aan u woor-
deel, gegrondt op de bescheidenheit. Op dit eene kunt ghy genuist sijn,
dat er ten uytstien trouw gehandelt is, en gebruikt alle omfiichtheit, die
een naeuwkeurighe vertaelinghe veruyfts. Heeft er gemanacht door voor-
oordeel't belse geuolen niet van, om het quaet genughe dat meest alle onse
Nederlandtſche vertaelders, en mooghelijc niet' onmeght, naegaet, dien
sijh ik, dat ik nogh omfiichtheit, nogh arbeidt, nogh kosten geëpaert hebbte
om alles nae te sien, t' ooverweeghen en bequaemelijk wyt te drukcken, heb ik't
egens buyten vermoeden, niet te web getroffen, men houde het de mensche-
lijke swakheit, die op sulk een werk niet kan ingespannen sijn, fonder sijh hier
of daer te vergriepen, ten goede. K sal't mooghelijc eer sien als gemanacht an-
der. Dit nogh, dat het met in't licht koome fonder het oordel van luyden
den van sonderlinghe geleertheid hier en elders, waer onder een Amsterdammer
bekent door sijne schriften, niet de minfte is. Immers t sy hoe t wil, k heb mijn
fiennljdheid gevolyght en woordeel gesoeght: t sal my genoegh sijn, soo er
geen lafter van koome, t gheen ik van luyden die belijdenis van lettereoffe-
inghen en geleertheid doen niet verwachtıe. De drie flaakken achter't hoofd-
werk sijn'er by gevoeght, om onse Hollanders, voornaemlijk in deef
ijden, die te doen leeft, en de gronden der regeeringhe te beeter in te
boesemen. Gebruik het eene en t andere met de selfde geneegenheit als het
u wordt opgedraeghen, en waer wêl.
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Printen</th>
<th>Pagina</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>II.</td>
<td>Margareta van Oostenrijk, Hertogin van Parma.</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>III.</td>
<td>Beeldstofming in Nederland.</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>IV.</td>
<td>Ferdinand Alvarez van Toledo, Hertog van Alva.</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>V.</td>
<td>Het innemen van den Briel.</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>VI.</td>
<td>Moort tot Naerden.</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>VII.</td>
<td>Het beleg van Haerlem.</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>VIII.</td>
<td>DonLouisdeRequesens.</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>IX.</td>
<td>De belegering van Alkmaer.</td>
<td>ibid.</td>
</tr>
<tr>
<td>X.</td>
<td>Het ontzet van Leyden.</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>XI.</td>
<td>Matthis, Aerts-Hertogh van Oostenrijk.</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>XII.</td>
<td>Alexander Farnefe, Prins van Parma.</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>XIII.</td>
<td>Francois, Hertog van Anjou.</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>XIV.</td>
<td>'t Ontzet van Camerijk door Anjou.</td>
<td>ibid.</td>
</tr>
<tr>
<td>XV.</td>
<td>Aenflagh van Anjou op Antwerpen.</td>
<td>83</td>
</tr>
<tr>
<td>XVI.</td>
<td>Wilhem, Prins van Oranje.</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>XVII.</td>
<td>Het doorschieten van Prins Wilhem tot Delft.</td>
<td>ibid.</td>
</tr>
<tr>
<td>XVIII.</td>
<td>Des selves Grafftede.</td>
<td>ibid.</td>
</tr>
<tr>
<td>XIX.</td>
<td>Philips, Grave van Hohenlo.</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>XX.</td>
<td>Brugh van Parma voor Antwerpen.</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>XXI.</td>
<td>De Heer van Aldeoande.</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>XXII.</td>
<td>De Belegering van Antwerpen.</td>
<td>ibid.</td>
</tr>
<tr>
<td>XXIII.</td>
<td>Robbert Dudley, Graef van Lyecester.</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>XXIV.</td>
<td>De stadt Graeve, door Parma belegert.</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>XXV.</td>
<td>Johan van Oldenbarnevelt.</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>XXVI.</td>
<td>'t Innemen van Breda.</td>
<td>153</td>
</tr>
<tr>
<td>XXVII.</td>
<td>Erneftus, Aerts-Hertogh van Oostenrijk.</td>
<td>198</td>
</tr>
<tr>
<td>XXVIII.</td>
<td>Belegering van Groningen.</td>
<td>205</td>
</tr>
<tr>
<td>XXIX.</td>
<td>Toght der Hollanders na 't Noorden.</td>
<td>290</td>
</tr>
<tr>
<td>XXX.</td>
<td>SlaghbyTurnhout.</td>
<td>296</td>
</tr>
<tr>
<td>XXXI.</td>
<td>Hoey door lict ingenomen.</td>
<td>323</td>
</tr>
<tr>
<td>XXXII.</td>
<td>Walvisch gefran by Schevelingen.</td>
<td>326</td>
</tr>
<tr>
<td>XXXIII.</td>
<td>Philips de tweede, Koning van Spanjen.</td>
<td>351</td>
</tr>
<tr>
<td>XXXIV.</td>
<td>Bommel belegert en geredt.</td>
<td>386</td>
</tr>
<tr>
<td>XXXV.</td>
<td>Albertus, Aerts-Hertogh van Oostenrijk.</td>
<td>411</td>
</tr>
<tr>
<td>XXXVI.</td>
<td>Ifabella Clara Eugenia.</td>
<td>ibid.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
XXXVII. Maurits, Prins van Oranje.

XXXVIII. Slach in Vlaanderen, in twee Platen.

XXXIX. Spinolaes Galeyen overseylt.

XL. Ambrosius Spinola.

XLI. Belegering van Ooffende.

XLII. Slach by Gibralter.

XXXVIII. Slach in Vlaanderen, in twee Platen.

XXXIX. Spinolaes Galeyen overseylt.

XL. Ambrosius Spinola.

XLI. Belegering van Ooffende.

XLII. Slach by Gibralter.

In de belegering van Grol.

XLIII. Fredrik Hendrik, Prins van Oranje.

XLIV. Belegering der stadt Grol.

XLV. Schansen in 't belegh gebruikt.

XLVI. Hendrik, Grave van den Berge.

E Y N D E.

VER-
Iemandt is onder U, die twijfelt, dat onder alle soorten van Geschriften de Historie de voorrangh toekomt; niemandt, die sgh niet verheughe daer in de deugden der fijner uytgedrukt te sien; niemandt, die niet geerne faeghe dat t’eenighen daeghe de fijne daer in geroemt wierden. Sy is voorwaer die gene, welcke het Hooft der Roomfche Welfprekenheit met reeden een genuyghe der oudheit, het licht der waerheit, de beste Meestersche des menschelijken leevens genoemt heeft. En de eerfte der Veldtheeren, niet alleen van fijne, maer ook van alle Eeuwen heeft, soo niet grooter, immers billijker roem behaelt in’t beschryven fijner daeden, dan in’t uytvoeren derselver. En noghants is t’eenemael seeker, dat daer uyt niet meer glorie voor haeren Schryver, als vrught voor den Leefer is te vinden. Overfulx is haere kennisse den genen die buyten bewindt is dienflijgh, een Regent ten hooghften noodfaekelijk.

't Is te verwonderen hoe groote genuyghenissen hier van, hoe feer over eenkoomende met hunne ervarenheit, hoe weerdigh om van andere ge volght te worden, insonderheid de Griexe Veldtooversten, onderschraeght door dit behulpmiddel, gegeeven hebben: welker voorbeelden de Romeynen, wel eer de dapperste Mannen des gantschen Aerdboedems, gevoldt zijnde, ook selfs allen Volken ten voorbeelde geweeft zijn: tot dat d’onweerheit door de letteren verjaeght, en te gelijk met de kennisse van facken de gloryfught verspreidt zijnde, by nae geene Natie onkundigh.
OPDRAGHT.

digh der Vrede-konsten, geen der Oorloghs-deugden gebleeven zijn. Ons Hollandt voorwaer, of liever het Uwe Eedele Grootmoegende Heeren, heeft in dien oorlogh, welken het oover de seuentigh jaeren, met een won-
dre verwisselingh van gevallen heeft sleepeende gehouden, (want zelfs de
twaelf jaren Bestants hebben niet anders dan de waepenen ten deelen in
naeberighe, ten deelen in verre geleegheene gewesten oovergebraght) de
gemoederen der gener, die wijfselijck van facken oordeelen, dier wijfe tot
figh gewent, dat eenighe van verfeheyde Natien, en zelfs doorluchtere,
Franfichen, Spanjaerts, Italiaenen, Kardinaelen, Hartoghen, en andere,
die by nae niet te tellen zijn, figh niet vernoeghende daer in teegenvoor-
digh geweest te zijn, en in sommighe ook bewint gehadt te hebben, ook
uyt de beschrijvinghe deszelfs, figh eenen naem gefocht hebben. En secker
niet t'oneght. Want wat is er wonderlijker, als dat volken, welker hert,
beminnende de rust en den Koophandel, de meeste Natien, en wel aller-
meest de Spanjaerts, den naem van een vadsigen aerdg gaeven, figh hebben
derren opstellen teegen eene Mogenheit, die allen Koningen vervaerlijk
was: dat die hunne Vryheyt, hen door geweldt ontoorft, door waepenen,
Verbonden, en cyndelijck ook door handelingh met de vyandt selve her-
ftelt hebben: jae dat die daerenbooven Spanjen selve den oorlogh op sjijn-
en bood hem gebracht, den zelfden tot in beyde de Indien, en die nieuwe
Wereldt, welke niet dan om d'oude de flavernye op den nek te leggen ont-
dekte, en uyt de duyftersnis van soo veele Eeuwen opgedolven scheen te
weesen, voortghef hebben. En voorwaer 't kan zijn, dat Konsten om
veldflaeghen te leeveren van elders beter geleert worden: maer geene
Historien zijn er, die of meerdere of betere lefsten om ter Zee te slaen,
om Steeden te beleezheren en te verdaediden gegeven hebben. Weshal-
ven onsen Vaeber met reeden gelaof heeft, dat hy, zijnde zelfs een Holl-
lander gebooren, en een tijde langh ook ten deelen in 't bewindt der Re-
geeringhe geweest, met al't gheen voor een gedeelte uyt de Register van
den Staet, voor een gedeelte uyt het verhael der gener, die in de meeste
daeken tegenwoordigh geweest waeren, t'fijner kennisse heeft konnen koo-
men, te verfaemelen, en in Jaerboeken en Historien geschikt in 't licht te
gewezen, een werk soude doen, dat nogh syinnen Vaeederlande tot geringhen
luyftier, nogh voor hem fonder glorie, nogh voor de naeoomelinghen
fonder vrucht zijn soude. Gelijk wy ook vertrouwen, dat Uwe Eedele
Grootmoegende niet onaengenaem sal zijn, soo wy, t gheen gelaofelijk
is, dat den Schryver selve soude gedaen hebben, ten waere hem het nood-
lot daer in hadt verhindert, dit werk, begonnen onder Uwe beleydt, behel-
sende voornaemelijck de heerlijke daeden van Uwe Republik, ook Uwe
Eedele Grootmoegentecheden opdraghen. Daer in sult Ghy zien een dap-
perheit, niet van volken die U onbekent zijn, maer van Uwe Vooroude-
ren, waer voor al de weereght moet verbaest staan, in d'eene en d'andere
soorte, tot bescherminghe van Handtvesten en Vryheyt, een dapperheit,
die,
OPDRAGHT.

die, te koot geleght aen soo groot een goedt, weerdigh is, soo yets, densel- 
den welverdienden loon haerer standtvastigheid in langhe voor spoedt te 
genieten. Ghy sult allerweeghen sien een getrouw oordeel des Schryvers, 
dat nogh door haet nogh door liefde is bedorven, en een hart soo genee- 
ghen tot den welverdienden lof des Huys van Nassau, en onfoederheit 
von Prins Maurits, dat het light is soovertuyghen de dwaelinghe der ge-
ner, die tot nogh toe ingenoomen met valtche meeninghen, al 't geheen 
aer in hy wel eer in gevoelen van den gefeyden Prins noodfaekelijck 
heeft moeten verschilhen, een andere dan een wettelijke oorfaek hebben 
toegesbreven. Ghy sult sien een flantvaftighe liefde deselven tot sijn 
Vaderlandt, welke nogh de dwarsdriftsen der tijden, nogh nijner vyanden 
gekreukt hebben, maer foodenigh eene, die hem tot den uytstven aedem-
toght is bygebleeven, hoedaenigh wy meenen dat buyten afghen kan ge-
wenfcht worden, dat nogh de vryheit magh gebrek hebben, nogh de 
noodfaekelijckheit vereyflichen. De Groote Goede Godt, die deele soo 
bloeyende Republijck, uyt die hoopcelose beginselen, heeft opgeregh, 
geeve, Eedele Grootmooghende Heeren, dat Ghy defelfde in alle een-
draght en reghtveerdigheid met soo groot een seeghen mooght beitieren 
dat alle ingefeyteten gevoelen, alle uytlanders bekennen, dat die voor-
spoed niet en is een vruht des wifsevallighen gelux, maer een bewijs der 
Goddelijke goedertierenheit, welcke de reghtveerdighe saeke altoos be-
gunflicht.

OPDRAGHT 
VAN 
DEN HEER JOAN BLAEU,

Voor den Franschen Druk.

Aen de 
EDELE GROOTMOOGENDE HEEREN, 
MYNE HEEREN 
DE STAETEN 
VAN 
HOLLANDT EN WESTVRIESLANDT.

Eedele Grootmooghende Heeren:

Ik van oordeel geweest zijn, dat de Historie niet behoorde ge 
schreven te worden, als door Mannen, die den Raedt tot soo 
hoogh een werk soude bequaem oordeelen, hebben teckennen 
gegeeven, dat er yets heylighs in schriften van die natuere is, 
welke onthelyght wordt onder de handen der gener, die alleen door be-
weegingh van eyghen belangh, fonder eenigh wettelijk beroep, figh daer 

* * 2
OPDRAGHT.

toe begeeven. Sy wisten, dat het onmooghelijck is, den naerkoomelingen een bestendighe en welgegronde waerheit oover te laeten, soo die niet gehaelt is uyt de flukken van Staet en's Landts Registrers, en hoe befsaerlijck een werk het is, die te weeten, soo, die sigh met schryven wil bemoeyen, niet en heeft een volkoomhe kennis van laeken. De Schryver, wiens werk, uytgegeeven nae sijne doordt, Uwe Eedele Grootmooghentheeden voor eenighe jaeren geleeden was opgedraeghen, is al van sijne eerfte jeugt af opgevoedt geweest onder het bestier van een der wijste en bequaemste Mannen van deese Staet, en hy heeft hem gevoldgh in verschevyden gewichtigh Gefantschappen, alwaer hy heeft ingeschooghen d'eerfte beginselen van die hooghe wijsheit, welke hem heeft gemaekt tot een Wonderwerk van deese Eeuw, gelijck sijne uytstekende geleertheid hem feedert dien tijd maakte het voorwerp van de verwonderinghs des grootften Konings der Christenheit. Naederhandt is hy vervolghen, beroepen geweest tot de swaerwighetghste Bedieningen van deese Provintie, in welke hy een goedt gedeelte een haere Staets-faeken gehadt heeft, en de gelegenheit om tot in haere grootste geheyden door te dringen. Niemandt is 't er diene weet, by wat voorval de Kroon Sweeden hem heeft konnen gebruyken tot haeren dienst in Vrankrijk, en met hoe groot een bequaemheyt hy sigh hebbe gequeeten in de pligthen deselven Gefantschaps by soo grooten Koningh, en by den grootften Bewintsman van Staet, die men in veele Eeuwen herwaerts in eenighen Raedt gesien heeft. In voeghe men niet en moet twijfelen, of hy en hebbe nae dit alles gehadt alle de vryeyschte hoedanigheeden, om een Historie, en wel inbunderheid die sijnes Vaderlands, te befhryven. Ik spreeke, Mijne Heeren, van dat gedeelte der Historie deese Nederlanden, 't welk de doorluchtighste Pennen van alle Natien in Europa heeft werk verschafft, en 't welk vertoont de oorloghen die deese Vereenighde Provintien hebben uytgetaen teegen eene Moghenheit, dat pas de onfagghelijckhe des geheelen Aerdthboedems, om af te schudden het jok eener uytheemsche dwinghelandy, die geene middelen van een uyterfte geweldt liet onverlocht, om d'oude Vryheit, die deese Landen onder hunne eerste Prinsen hadden genooten, t'onderdrukken. Den Heer de Groot, Mijne Heeren, heeft in sijn leeven neevens U gearbeidt tot waftstelligh van deese dierbaere Vryheit, en is al vry gelukkigh geweest in d'Oppermooganheit deese Provintie in 't besonder met luyften op te beuren. Maer 't gheen in hem allermeest te verwonderen staet is, dat nogh sijne geduerighe beeufigheeden ten dienste van 't Gemeen, nogh d'ongenaedighe dwarsdriften des gevals, die hem met alle grootste Mannen, waer in een uytstekende deught sigh heeft gehuysveest, zijn genee geweest, hem niet hebben konnen wederhouden van in 't licht te geeven Werken, die allerweeghen doen blijken sijne diepe en onuytputtelijke geleertheid, sijn net en bondigh oordeel, en de meest doordringhende schranderheit van Geest, die men oyt in eenigh mensch gesien heeft, maer booven
O P D R A G H T.

booven al een stantvallighe liefde tot sijn Vaeederlande, een onkreukbaeren yver tot haere welvaert. 't Is onnoodigh, dat ik hier spreeke van d'andere Boeken, die hy geschreeven heeft in alle Taelen en Weetenschappen; Maer ik vinde my verpligt een woordt te spreeken ten opzicht van de Historie, die hy heeft behschreven van de Beroerten en d'Oorloghen van van deffè Provintien. Sy is in 't licht gegeeven nae een oneyndigh getal andere, en 't schijnt datte niet vroegher aan den dagh gekoomen is, als om uyt te wischen alle de eere en achtbaerheid, die degeleertfè Mannen voor dees hadden verkreeghen. Ik derrf seggen, dat, uytgesondert eenen Conneftagio, niet een uytlander sonder sught geschreeven heeft. Eenighe hebben den Staat onfer lachen niet leeren kennen dan van onse vyanden; en andere hebben zich vernoeght hunne Boeken op te vullen met befon- derheeden van Beleegeringhen en Veldslaghen, die niet anders dan een geringh gedeleute der Historie maekhen. Ik kan hier hy voeghen, Mijne Heeren, dat onder alle diefe geschreven hebben, zelfs onder ons, seer wey- nighe gevonden worden, die geweeten hebben, hoe men een Historie behoort te schryven. Ik ben niet bevreest, dat men sulx kan segghen van onsen Grooten Man, noch ten opzicht van sijne sydigheid, noch ten aenften van sijne onbequaemheyt. De vyanden van den Staat vinden in hem, dat hy haet recht doet, en sijne befondere vyanden selve zijn ver- pligt sijne reedelijkheid te prijfen. In sijn Boek nent men de weefentlijke oorfaeken der Beroerten, en in 't vervolgh der Oorloghen de meest na- tuurlijke beweeginghen van alle de aenmerkelyche uytkoomsten. Om al- les met een woordt te segghen, hy doet fien, dat hy volkoomentlijk ver- staet de Konst om een Historie te bekshryven, en van Jaerboeken te mea- khen. En wat belanght sijnen sijl, men vindt sijc genoofsakte toe te staen, dat hy soo bondigh is, en sijn reedenkaevelingh soo kraghtigh, dat hy zelfs feer verre te booven gaet dat geene, 't welk men onnaevelghlijk ge- loofde in de Prins der Roomfche Historie. Ook heeft hy 't oordeel van al de weereelt oover sijn Boek soo gunstigh gevonden, dat Vrankrijk, 't welk eyghentlich sich niet verwondert als oover vrughten van haeren akker, en vernuften geteel onder haeren heemel, heeft gelooft, dat dit wonderlijk fluix werx in haere taele behoore to voorschijn te koome. Ik soude konen seggen, dat den Ooverfetter daer in niet ongelukkighe geweest is, indien de schoonheit, de suyverheit en kraght van den sijl deefser Historie in eenighe andere taele vertoont kon worden. Want al- hoewel het Franfch is fuyver, schoon en net, en dat den Ooverfetter door sijnen arbeydte seer veel verdient heeft; echter moet men bekennen, dat er in 't Latijn is ik weet niet wat, 't gheen niet anders dan door 't ver- nuft van den Schryver selve konde uytgedrukt worden. De Soonen des Ooverleedenen hebben Uwe Eedele Grootmooghenteeden opgedrac- ghen het grondwerk deefser Historie, en een derzelfver noch in leezen zijnde, en die met soo groot een lof vertoont den persoon des Ooverleede-
OPDRAGHT.
nen in Uwe vergaederinghen, heeft my toegelaeten U d’ooversettinghe op te draeghen. Soofe verdient Uwe Eedele Grootmooghende te behae-
ghen, fal ik eerlangh de eere hebben van U aen te bieden de vertaelingh
van dat onvergelijkelijk Boek van ’t Recht des Oorloghs en des Vreedes,
't gheen men met heeten yver van my verfoekt. Aen U, Mijne Heeren,
ben ik die schuldigh, aen U, segh ik, die nogh een teedere geneegenheit
hebt tot het geheughen des ooverleedenen, en die Uwe sorghen, Uwen
arbaydt en waeken opoffert tot handthaevingh van die dierbaere Vryheit,
met den zelfden yver, waer meede onse voorouders die met hun bloedt en
leeven gekoght hebben. Ik bidde Godt, dat hy ons dien onwaardeerlij-
ken schat tot aen de voleyndinghe der eeuwen wil bewaeren, en dat hy
oover Uwe persoonen, foo wel als oover dees bloeyende Provintie, uyt-
forte sijne kostelijxte seegheninghen: dat hy die bescherme teeghen
haere heymelijxke en oopenbaere vyanden, en dat hy meer en meer vaft-
stelle de twee onbeweeghelijke grondveltten van den Staet, den Godts-
dienst en de Vryheit. Dit zijn de seer yverighe beeden die sonder ophou-
den voor Uwe welvaert doet,

Eedele Grootmooghende Heeren

Uwen seer ootmoedighen, seer gehooifiemen,
en seer getrouwen onderdaen en dienaer

JOAN BLAEU.

VOOR-
VOORREDE

VAN

JOAN BLAEU

Gevestelt voor den Latijnschen en Franschen Druk.

AEN DEN LEESER,

Eindelijk geeven wy, nae een zoo langh en algemeen verlanghen van al de wereldt, in’t licht de Historien en Faerboeken der Nederlandtsche saeken van dien Grooten Man Hugo de Groot, beharlydt en voltijd door baeren Schryver met soo verheven en ongewoonen cieraedt van stijl en reeden, en voorts in alle hare deelen gestoffeert met soo volmaakten swier van sinrike, van vloeyende en aerdighe toestellinghen, dat niemandt als een nytsleekendt Man, en die met een volle stroom van geleertheit ooverstroomt is, derfelver onvergelijkelijke weerdighe, en uitmuntende voorstreffelijkhe, ik legge niet nae volgheen, een saek by naer ondoenlijck, maar met het verflant begrijpen kan. En hoewel wy gerne bekenen, dat ook alle d’andere soo meeninghouldighe en deftinghe Werken vol van allerley geleertheit, die wys deeye onnytputtelijke Bron van Wijshheit voortgewoeeyt zijn, allen lof, hoedanigh die ook wy, te vooren geyen, en verdienen hebben vereeuwinghe te worden, en hy door de selfde nu al te vooren met het grootste reght haat verkreghen, dat hy met gemeene toefstemmingh van alle Geleerden wydt behouden voor een man, die in kennis van Goddelijke en Menschelijke Saeken voor een wonder strekt, en voor het Hooff der Geleerden, nogtans schijnt by in’t schryven en voltrekken van deeye Boeken, voornaemelich alle de schatten van zijn Goddelijke en onsterfelyck vermynnt te koft geleghe te hebben; aengesien soo groot eenwysheid, waer door hy tot in de diepste geheymen der saeken en bandelinghen doordringht; soo groot een schoonheit van tael, die altoos en allerweegenh sych selven gelijck is; soo groot een deftigheid van woorden, die de Majesteit der Saeken doorgaens opweeght; soo groot een welspreekenheit in reeden-voeringhen, meer dan woorden kommen wytdrukken, geschikt nae den saet der saeken en persooneen, door hem ingevoert; eindelijk soo net een oordeel in de schikkingh. Weshalwend wy niet schroomen oopentijck te sjeeggen, dat door den luister van dit heerlijck Werk niet alleen den lof en eere der gener, die voor hem sijgh hebben ondervonden de Nederlandtsche Oorloghen te befschryven, wordt verdruyfft; maer ook meer, dat selfs de allerdeftighste, en die den grootsten roem van welspreekenheit onder d’oude hebben weghgedraghen, voor wie soo veele Geleerden, als er in eenige tijden zijn geweest, feydert soo veele Eeuwen, als Oppergefaghhebbers der Historyschryveren met recht hunne eerbiedighe beweessen hebben, Sallustius, Livius, Tacitus, en soo’er eeni-
Eenighe meer nevens deese verdienen gereekent te worden, in beknoptheid, gewicht, aerdigheid, rijken vloedt en pracht, om de voortreffelijkheid van hem uytgedaeght worden; naedemal al't gheen in yder van hen het beste, en haer besonder eyghen geweest is, hier door een gezeghenden oovervloed der Natuere, op een onmaeckelijke wijse, in dit eene Werk gelijkelijk is opgefloten. Wyders strekt tot geen geringh cieraedt van de wondere weer-
digheid deeser Historien en Faerboeken, die eene maenmal onbewlekte getrouw-
heit onfes Schryvers allerweeghen in 't verhaelen, welke vaeken door veere
Schryvers der Geschiedenissen in d'inleydingh hunner Werken wel beloofs,
dogh niet gehouden wordt; een getrouwheit, welke noch den voorighen
yer voor sijn Godsdiest, noch partijheid, die soo veere Schryvers
heeft vervoert, noch vreefe, noch haet, noch gunst immer van de Waerheit
heeft kunnen asleyden, noch hem weederhouden van Bondtgenooten, Vyanden,
Vrienden en Wanguystige, sonder eenigh onderscheit te maeken, ezer
openhartigh nae verdiensten den lof en loon te geeven die hen toequam.
Gy zjyt dan, wie gy zjyt, die deese Boeken leefensalt, en in der daeht den
Hollanderen een vriendelijck bart toedraeght, en hunne glorje begunfligt,
aght hen nevens ons gelukkigh, datse niet alleen door den genaedigen by-
standt des Almachtighen Goeds, die hunne saeken booven hoop en eyghen
mensich gezeghheit heeft, hunne Republiek van soo geringe beginfelen, door
een dapperheit die den Vyanden altoos is onverwinnelijk geweest, tot sulk
een hooghen top van aensien en van Majestit hebben opgevoert; maer ook,
datse door een onweerdeelijck genaede derfelver goedertierenheit Godts,
hbben voortgeteelt deesen onvergelijcklichen Schryver, die, met een foo ver-
heewe Penne, en weerdigh om met d' Atheensche en Roomsche Schriften
geleeken te worden, haere heerlijke en ongeloofelijke daeden tot handha-
vingh van hunne aeloude Vryheit, in bedrijven van Staet en Oorloge,
tewaeter en te lande, uytgevoert, aen d' Eenwichtig heeft opgedraeghen.
Hierentusschenullen wy, sonder arbeidt, sonder koften te paaeren, ons be-
neerlijck, om alle de Werken van deesen voortreffelijken Schryver, soo
die reets gedrukt, als nogh te drukken zijn, van alle kanten opgesocht, en in
orde gebragt, met een schoone letter, en op het alernaekenwijckt ooverfien,
yder tot genoeghen aen den daghe te brengen. Vaer wel.
Daar leeft de fameur zeboren groote. De ware
Des gantzen wonder rijke hemels, en de doods
De geet en noet beschaamt van Nederlands staa terreuren,
Het aardland en bestemde beschrijf, in eeuwen Haaren.
Het zonde, dat hem verheft, voor in troostlicher
En Ierlandt verhebt troost haar lusten uit dat licht.
G. Brandt.
Het Lleeven

Des Heeren

Hugo de Groot,

Voor deelen Advocat Fiscael van Hollandt, Zeelandt, en Westwrieslandt, daer nae Raedipenionaris der stadt Rotterdam, en gecommitteert in het College den Heeren Gecommitteerde Raeden van den Lande van Hollandt en Westwrieslandt, ende eindelijk Ambassadeur zeegheus de Koninginne en Kroone van Seyceden by syne Majo-

At er voor eenighe eeuen in Delftlandt geweest zijn veele kaftelen en flooten van doordlughe geslaghten, of stamhuysen, die door de rampen der oorlogen, foo van naeburighce als inlandtscbe, ten deelen verbrandt, ten deelen verwoest fijn, blijkt uyt de schriften der gener, die de facken en voorvallen dier tijden hebben beschreven. En t'wordt by haer voor ontwijkelaer gehouden, dat onder deszelfs ook is geweest het flot Krakenburgh, toebehoorende aan het geslaght van dien naem, geleegehen tusschen Delft en 's Gravenhaeghe, ten oosten die graft, welcke men gelooft die van Corbulo te fijn, en nae Leyden loopt, en ter felver plaette, of immers niet verre van waet men heedensdagehs niet het huys, gemeenelijck genoemt Krakenbeet, bepeeren by den wel cedelen Heer Herbert van Beaumonde, Geheymfchryver der Staeten van Hollandt en Westwrieslandt. Gelijk ook door geen duystere bewijzen wordt af-
genoomen, datdits huys, naemenclyck Krakenburgh, is geweest het gene, of liever een en het zelfs geslaght met dat, waer uyt de flamme der Grooten, genoomeen uyt de Nederduytsche benaminghe de Groot, haeren oorpronk heeft gehaelt, en die nu voor vierhundertjaeren dit geslaght, om, als geloofelyck is, eenigenh uyt-

Deehe, nae dat, neeens veeleanderde, ook het kaftel Krakenburgh verniet was, veylijger wooninge soekende, hebben figh ten laeften binnen de naetgeleegehene stadt Delft begeeven; en aldaer eerlijk offanghen, en tot de aen-

sienlijckxe woerdegheiden der stadt toegelaeten fijnde, hebben de aengenoemene crampfente, onder deszelfs benaminghe van de Groot, in hunne naakoomelingen, tot op onfe tijden achtervolght, behoudende altoos de waepenen van het geslaght Krakenburgh, welke ook als nogh den huys de van de Groot, en felfs haer alleen, eyghen fijn, als de seeckerfte bewijzen hunnes oorpronx. Hugo de Groot uyt deefne flamme voortgesprooeten fijnde, is gebooren tot Delft, eene onder de groote fleeden, aen welcke in Hollandt onweederspreekelyck staat de oppermoogenheit dier provincie. Sijnen geboortendagh is gevalen op de tienden van Grasmaetst des jaers vijftienhundert drieentachtigh, toen ter tijdten den dagh der opstandinghe Christi. Sijnen vaeders is geweest Jan de Groot, Borgermeefter der gefeyde stadt, en Befor-

Het hebben van Tytus Lipsius, verfien van den cedelen Janus Douza, en niet weynighe schriften van andere hem opgedraeghen. Sijne moeder is geweest Alida van Overfche, voortgeteet uyt de aensienlijckxe huysen deselve stadt. Sijnen grootvaer was die Hugo de Groot, die, gebooren uyt de cedele flamme der Cornetsen, allereerst den naem van de Groot in fijn huys heeft oovergebracht. Want als omtrent den jaere vijftienhun-
dert en dartigh, het mannelijk hoit in Diederijk de Groot, van gelijken Borgermee-

fier deselve stadt, en genoegh vermaert door niet weynighe deputatien, quam te

gebreken, heeft fijnhe dochter Ermgardt de Groot, erfgenaeme in een huys van
vre aenfienelijke middelen, fullende haer in huwelyck begeeven mit den welly{'e}edelen Cornelis Cornets, die sijn geflaght afhaeleuyt die fiamme der Cornetfen, wellke, onder de Hartogh en van Borgonjen, uyt Vrankrijk in Nederlandt waeren oovergoekomen, het huwelyck niet voltroeken, ten fy onder voorwaerde, dat die foonen die uyt haer fouden gebooren werden, geen anderen naem fouden voeren als van de Groot: dus is gebooren Hugo de Groot, grootvaeder van dien Hugo, van welken wy spreek, een man in der Latijnsche, Griekse, en ook Hebreuefsche Taelen ervaeren, meer dan die tijden meebrahten. Hy heeft de naemen, waepenen, middelen en cerampten der beyde huysen, naementlik van de Groot en Cornets aan een verkocht, en de oude weerdigheden des huys van de Groot, welke in die fiamme al voor drie eeuwen als errefelyk geweest waeren, en op fijnen vaeder, gebooren buytten Hollandt, niet en konden gebracht worden, vernieuwt fijnde, de Ampfen van Vroedschap en Borgemeester met groote tojuuygingh der gemeente aengenoomen en bekleedt. Tot sijne huysvrouw haad hy genoemen Elfelingh Heemskerk, geteelt uyt dat huys van Heemskerk, 't welk van oudts onder de edelfte geflaghten in Hollandt gereekent fijnde, behalven andere mannen van naeme, den vaerdendam on in heeft gefchoenken Jakob Heemskerk, die met oovergrooten moede in het gevecht voor Gibralter gelijckzijdig de plichten van soldaat en Ammirael betrachtende, gefootvelt is. Ook is hy door de huwelyckenen fijner kinderen vermaeghschapp aan de edelfte geflaghten, als dat van Aelmonde, koomende van de Heeren van Stryen in Hollandt, van Renesse en Uiteneng tot Utrecht. Maer om van de grootvaeder weeder te keeren tot den neef, dat is onse Hugo; 't is nauwelyx te geelooven, hoe groote prooefstukken van een edelden inboort, van een uytftekkende geeft, en onvermoeyde nyverheit, hy al van sijne eerfte kintschte afgegeeven hebbe: en van sijnen vaeder, een man doorkneet in letteren, in soo groote hooy niet verwaerlooft, maer voor sij fcheeyende jaer aan meesterf, om van hen onderwees te worden, oovergelecvert fijnde, heeft hy onder hen soo veel gevoordert, dat hy voor het neeghende jaer sijnes leevens hebbe begonnen verffen te maeken, voor het twaefde op de Hooghe Schoole tot Leyden gebracht is, alwaer hy niet alleen in de Wijsgeleerheit, Sterre- en Wis-konft, maer ook in de Gods- en Rechtsgeleerheit met soo groot een vrucht y ver heeft gearbeeyd, dat hy, nae aldaer drie jaarren doorgebracht, en alle studien, waer toe hy sijn geoffert had, afgedaen te hebben, noch nauwelyx vijftien jaeren oudt fijnde, sijn in het gevolgh van den Hoogheedelen Heer Johan van Oldenbarnevelt, Advocaet van Hollandt, en toen in gefantfchap aen den Grootmaghtigften Koningh van Vrankrijk Henrik de Groot vertrekende, begeeven hebbende. Alwaer den tijt van Rechtsgeleerde verkregen hebbende, en van den Doorluchtigften Koningh niet alleen met een goude keeten, maer ook om sijne onvergelyckelijke geleerheit in die jaeren, met 's Koninghs beelyts beschoenken fijnde, heeft hy een achtbaerheit sijnes naems, en waer van te fijner tijdt het voordeel foonde te wachten, naergelaeten: weederom in sijn vaerdendam gekreet fijnde, heeft hy sijn gesicht tot de practyk in rechten. Voor sijn feecventiende jaer heeft hy oopentlijck gepleyert, en is voor sijn vierentwintigfte van de Staeten van Hollandt, Zeelandt en Welfvrierslandt tot Advocaet Fiscueil beroepen. In dat ampt heeft hy sijn gedraghen met soo groot een wijsheit, forghe en opregheheit, dat hem van de Staeten van Hollandt niet alleen zijn wedde verbectert, maer ook daerenbooven van selfs een plaets in den Hooghe Raedt beloofft is. Maer tot hooghe faeken gebooren, en nae't voorbeelde sijner Voorouderen als gebleeken is, tot bewint in faeken van Staat gesicht fijnde, heeft hy in het jaer farstenhundert en dertien, het darrighfte sijnes leevens, op den raedt fijner vrienden, en mit toestemmingh der Staeten van Hollandt, aengenoomen het Raedt-Pensionarisfchap der Stadt Rotterdam, oopengevallen door de doodt van Elias van Oldenbarnevelt, die in dat ampt sijnen broeder Johan van Oldenbarnevelt, toen Advocaet der Staeten van Hollandt, was gevolght: welk ampt hem door de
de Regenten dier Stadt, die, naeft Amsterdam, allermeeft in de gemeene middelen inbrecht, was aengebooden. Al toen ter tijdt hadt een geschil, voor eenighe jaeren ontstaen aengaende de Predestinatie en de punten daer aan vaft fijnde, verdeelt niet alleen de gemoederen der Gemeente, maar ook der Magiftraeten en der Staeten: eenighe omhelfende de absolute, volghens 't gevoelen van Joannes Calvinus, andere de gegrondte on voorwaerde, volghens de meeninghe van Erasmus, Caftalio, Philippus Melanthon, en andere. En die twift wierd gevoedt niet alleen door de konftenaeryen der Predikanten, maar ook van andere die op nieuwigheden en veranderingen toeleyden; soo dat niet duyftetluyk te fien was, dat door die verschijten iets groots gebrouwen, en niet min de Repubflik als de Kerke geweldt gefmeete wierd. Deelen doortichtighen Man dit alles ooverwooghen en met het geen in diergelyk een voorval ten tijde van Leicesfter was onder handen geweest vergleeken hebbende, heeft gewegheert de bedieninghe van het Ampt waer toey beroepen wast'aenvaerden, ten zy dan onder voorwaerde, dat het in de macht der Magiftraet van Rotterdam niet soude staen, hem immer van 't zelfde teeghen fijn wil en dank af te fetten. 't Raedt-Penfionarisfchap met dit bedingh door hem aenge- noomen zijnde, heeft hy 't met fooot groot een nyverheid engetrouwheit waer- noomen, dat noch de wettige, dat is, de oude, noch de nieuwe Magiftraeten yet in sijn bedieninghe gevonden hebben, 'tgeheene fonden berifpen of befchuldighen. Door deffe bedieninghe is hy niet alleenlijk ingevoert in de Vergaderinghe der Staeten van Hollandt, maar ook geworden een Lidt ter Vergaderingehe der Gecommitterte Raeden, die gelijk als de plaats der Staeten van Hollandt bekleeden, en uyt naeme derfelver zijn gewoone ter Vergaderinghe der Algemeene Staeten te verfchijnen. En als hy nu eenigeenjaeren geleden, tot voortfettingh van de vaert op Indien, een Boeken van het recht tot dien handel hadt bevrecfheven, en eer groote geeflullen tuftchen d'Engelsche en Hollandtsche Kooplieden dien aangaende ont- staen waeren, * is hy, om derfelver onluften wech te neemen nae Engelandt gefonden; alwaer hy en zelfs van Koningh Jacob, den wijften Prins fijner eeuwe, en van de geleerde mannen in dat eylandt geen geringhe teekenen van geneegheenheit en gunfte heeft ontfangan, en naeder vriendschap gemaakt met den foer geleerden Isaacus Cafaubonus, wien hy tot noch toe niet dan door brieven begroot hadt. Hierentuftchen ginghen heevigh in fvangh en namen daegelijx toe degefchillen raekende de verfcheeydenheit der leerpunten. d'Oproerighe oneenigheede waeren nae gekoomen van de Predikanten onder de Gemeente, van de Gemeente onder de Magiftraeten, van de Magiftraet onder de Staeten van Hollandt, de waere en opperlie Bewintlyuden der Republijcke, van de Staeten tot Prins Maurits (wien Vaeader Prins Willem van Oranje, gefelt zijnde in 't felfde Stadhouderschap, foo vaeken diergelycke geeflullen oover 't fluik van Godsdiensst voor hem wierden gebracht, altoos betuyght het, dat de kennis neemen desfelver niet hem, maar den Staeten van yder Provincia in 't befonder toebehoorde;) van Maurits voor d'Alge- meerene Staeten, die men nu meermaels hadt beweenen, dat geen recht metallen oover d'onderdaenen der Provinciaen in 't befonder toequam, en klaerlijk is bewe- fen, soo dat niemandt naederhandt sich daer teeghen hebbe derren verfetten. Ook gebraken 'er geene onder de Magiftraeten velve, en elfs onder de Staeten van den Lande, die het onweederspreekelyk recht der Staeten van Hollandt oover Kerke- lijcke faeken aan de felfde Algemeene Staeten oovergaeyen. Sy, fleuende op het gefagh van Prins Maurits, trokken allre richten nae fich, handelden de Staeten van Hollandt, die mehr als de helft tot onderfiant der laften in de gemeene schat- kist inbraghten, en door welker middelen eenighe derfelver tot het gemeen Ver- bondt gebragt waeren, als onderdaenen, schopten de eerlyxte en trouwyte voor- standers van 't Vaeederlandt uyt de Regeeringhe; † sleepten Oldenbarneveldt, Hoogerbeets, en deeven onfen de Groort, den eerften Advocaat van Hollandt, den an-
Hugo de Groot, een man, foo yemandt, onbeschroot in handel en wandel, en een treffelijk voorstander zijnes Vaderlands en der gemeene Vryheyt, dus gevaehren zijnde, is, nae dat hy neeghen maenden hadt in den Haeghe in hechtenis, en nae dat ses derfver met het opfoonken van ijse bitterfte vyanden, wien men het Ampt van Rechter veyliigh nacht vervoert, de drie overighe met het opstellen der pungen ijsscher bechooldigingh, verloopen waer, ijssche huysvrouwe, kinderen, ouders, maeghschap en vrienden hierentusden verbooden zijnde de gevaehren te befoeken, aen te sprecioen, of eenighe hulpje en onderstaaft te doen, hoewel hy gevaerlijk fiek was, fels niet in teggewoonwoordighe der Rechteren, * ten laetften gevonnit tot een eeuwige gevaehren, en ijssche goederen verbeurt gemaakt. En als den Rechteren was vertoont, dat, volghens 's Landts voorrechten, geene goederen van Ingeteeten konden verbeurt gemaakt worden, als der gener die gevonnit waeren de misdaet van gequitte Majeefteit begaan te hebben, is een heel jaer naer de gegeven vonnis door hyen verklaert, dat in't geveen van 't vonnis hyne meeninghe niet anders was geweest, als dat de Groot en d'andere de misdaet van gequitte Majeefteit begaen hadden. Van daer wordt hy vervoert nae Loweefley, een Slot geleeghen onder't gebiedt van Hollandt, op daagreengangh van Gelderlandt, tuschen de stroomen Maes en Wael, om zijn leeven in een stinkende gevaehren te eydignijen. Alwaer hy, nae meer dan anderhalf jaer voornaemliyf in ijssche studijen doorgebracht te hebben, wordende hierentusdchen onderhouden uyt de goederen ijssche huysvrouwe, die de vierentwintigh stuyvers daeeghs van de Rechteren de gevaehren toegeleght, om hem en zijn geheel huysgesin te onderhouden, hadt vermaëdt, nae veele ongelijken en fmaedtheden van hem, wien 't opocht oover de Gevaehren was aenbevolen, geleeden te hebben, ten laetsten door de goederriterion van den Almachtigen Godt, fich erbarmende oover de rampfaeligen staat van dien man, en door behulp ijss cherche Maria van Reygersbergen, gegeven op de a⾒tnielijyde Gschlagen in Zeelandt, en dochter van den Heer Pieter van Reygersbergen, Borghermefester der Stadt Veere, die ijssche Vaderlande en de Huyse van Naffau geen geringhen dientf gedaen hadt, en om die reeden, in de Lyceefterfche tijden door de teeghenparty zyt de Stadt gefet zijnde, in ballinghfschap geleedt hadt, Vrouwe van mannelijken moede, en wij boeven 't begrip haerer kunne, in ijssche vooirighe vryheyt is herfelt geworden: gemerkt hy geslooten zynde in een Kuft, die nu al eenighe maalen hadt gedient om Boeken ouver te brengen, en van de Wachten felve was Scheege gebraacht, * wierd gevoert nae Gornichem, denaetf de Stadt aen dat Slot, en aldaer gehuysefte in het huys van Adriaen Daezel, een feer eerlijk Borgher, en die fels om deefse eene daedt in foo bedorve tijden, wel verdient heeft, dat fijnen naem onder alle eerlijcke luyden bekent worden. Aldaer aengetrokken hebbende de kleederen van seekeren metselaer, heeft hy fich eerft begeeven nae Antwerpen, en van daer nae Parijs, alwaer hy in 's Koninghs afweeven van ijssche Bewintslyden, daer nae van den Koningh felve op't vriendelijx ontfanghen, en met een Jaerlijxche Eergift vereert zijnde, fich needer.

't Leeuen van d'Heer Hugo de Groot.

dergesteet heeft om te rusten, en fijne studien te vervolghen, toonende altoos één bevondere drift, om fijnen Vaeederlande en fijne Landtsluyten, wanneerse yets aen dat Hoft te doen hadden, met raedt en daedt, en door de gunst die hy hadt by eenighge van 's Koninghs Bewintslyden, te dienen en hunne belanghen te bevorderen; hoewel hem niet onbekendt was, dat fy, die in dat Rijk de facken der Algemeene Staeten waernaemen, geen dingh onbefocht lieten, om 't hart des Koninghs teeghen hem te verbitteren: maar vergef js was al hunnen arbeydt by eenen Prins, ten vollen onderricht van alles wat 'er in de Jaeren 1618 en 1619. in Hollandt was omgegaen: Jae ook selfs verhaelt men, dat hy meer als eenmael foudte gefeight hebben, dat hy zich veronderde over de deught van dien man, die, foo quaelijk in fijn Vaeederlandt gehandelt zijnde, echter niet alfllet van het te begunflighen en de onderdaenen fijne geneegenheit te bewyfen, en ook selfs op allerhande wijfe hem moeghelijk wel te doen: 't Eerste fijner werken, dat hy, nae 't verkyrghen fijner vryheit, heeft uytgegeeven, is fijne Apologie of Verantwoordingh, niet foo feer de fijne, die niet hadt konnen misdoen in 't uytvoeren van die facken, die hem van fijne Overheeden waeren aenbevolen, als der gener, die op een wettelijke wijse weken zijnde, met een wettelijk recht de Republyk van Hollandt in de Jaeren seffienhondert acht en neequenten geregeert hadden. d'Algemeene Staeten hier van verwittig zijnde, en niet onkundigh, dat in dit Boek hunne konstenaerien, en het geweld Hollandtaengaen, ontekt wierden, hebben, dewijze niets anders hadden, om de waerheer daer in uytgedruct teeghen te spreken of te weederlegghen, gebruyckende hunne voorlangh gewoone geweldenary, den felven vervolgh met banthosenten: welken krachteloofen blijxen, als hy, door de bekehminghe des Alderchristfelijkten Koninghs, die hem in fijne befchuttinghe hadt genoomen, was verdwenen, is daer door niets anders te weeghe gebragt, als dat de Groot gerufter en veyligher heeft konnen leeven, dat de winst der Boekverkooperen, die deefe Boeken verkoghten, is verdubbelt, en de nieuwigheerheit der leeferen foo geweldigheid aengewaen, dat, de oogen van veele Regenten verlicht zijnde, desfelver gefagh niet alleen in 't publyk, maar ook ter Vergaederinck der Staeten felve, en dat meer is teeghen d'Algemeene Staeten selfs is doorgedronghen. Aldaeris hy geleeven den tijde van elfjaeren, zijnde in 't algemeen bemint, en dikwils van de Aenfienelijxte Bewintslyden des Rijx oover facken van het grootste gewicht geraedpleeght. Tot dat hy, hebbende verdriet gekrorgehen in een al te leedighen leeven, nae dat hy meer als eenmael to publycke Bedieningen, niet alleen van den Doorluchtighsten Koningh van Deenemarken Christiaen de IV. maer ook van Guftaus de Groote, was geroepen, en gesint van wooninge te veranderen, heeft besluiten, eerst weederom te keeren in sein Vaeerlandt, alwaer, nae 't ooverlijden van Prins Maurits, fijnen Broeder Frederik Henric in 't Gouvernement der Republyk geestet zijnde, niet alleen hoop van fachter regeringhe, maar ook van 't herstellen der voorighhe Vryheit in 't beflieren van der Republyk gegeeven, en aen de Groot selve nu voorlangh door breven fijne geneegenheit betuuyght hadt; en niet weynighge geloofden, dat hy foudte foeken glorty te behaelen uyt het herstellen van soo groot een Man, foo onrechtweerdig veroordeelt, in fijne voorighhe weerdigheeden: maer gelijk meerendeels op de hemooerden dergener, die by Vorsten doen en laeten zijn, meer het nutte dan het eerlijke plaets grijpt, en 'er geene ontbraken, die hem voor oogen streelen, hoe gelijkhijt 't voor fijne faeken zijn foude, eenen man, die met soo groot een flantasvaltighe de Vryheit en fijn Vaeerlandt beminde, weederom in der Regeringe in te neemen, heeft hy besluiten veel eer te volghen't ghene hem fijne moogenheit dan't ghene hem fijne weerdigheid raedde, en, als de Staeten beraedtflaeighden oover 'tverblijf der Groot, die op 't eynde des jaers 1632. weeder in Hollandt was gekeert, zich gevoeget hy 't oordeel dergener, die gevoelde dat men hem 't verblyven in sein Vaeerlandt behoorde te verbieden. Deeven doorlughten Ballinge dus gewonghen zijnde andermaal sein Vaeerlandt te ruymen, heeft sich begeeven naer *** 3 Ham.
Hamburch, 't heeft der Hanssecreden, en is aldau gebleeven, scheppende vermaack in d'aengenaemheyt der plaetse, en het gesprek met geleerde Mannen, die derwaarts van alle oorden toevloegen, tot dat hy, nae veel aenloekens van verscheeyde Vorsten des Duyschsen Rijx op eerelijke wijzen afgeslaeghen te hebben, ten laeste, maer nae de doood van den Grooten Gustauvs, fijnen dienft verbonden heeft aan het Rijx en de Koninghinne van Sweden, met den titel van Raedtsheer des Koningshs en * Gefant aan den Allerschriefflijxten Koningh van Vrankrijk Luidewijk de XIII. Dus is hy andermael in Vrankrijk gekeert, aenfielijck niet soo feer door den luyfter fijnes Gefantschaps, als door den roem fijner geleeertheyt en fijner deughden. 't Is waer in weereil en niet teegendruyfien fijner wyanden die hy in fijn Vaerdelandt hadt, vel welke by den Koningh en fijne Bewintsluyden alle hunne krakhten inpanien, om te beletten, dat, door het toelaeten in die weerdigheid, de handelinghen eenes mans by hen veroordeelte gerechtveerdicht wierden: maer vuurtheloos, als nu gefecht is. Sy arbeiden aan een Hof, niet onkundigh van al het gene dat in die faeke, felfs teeghen den raedt des Koningshs, dien hy foo vaeken door fijne Gefantien hadt bekeent gemaakt, in Hollandt was omgegaen. En de verantwoordingh van de Groot selve was foo duuyter nietgefreven, dat yemandt, die maer eenighints in menschelijcke faecken was bedreeven, niet kon taften, hoe onregevndiagh een vonnis teeghen hem was utygeprekken. En toen gelooffe hy, dat het tijdt was de Regeeringhe der Stadt Rotterdam te verwittighen fijn aengenoomen Gesantschaps, op datse naemtment ontlaeghen zyndende van de voorwaerden met hem aengegaen, voorfien moghten in 't Raedtpensionaris-Ampt haerer Stadt, dat eerft van die tijdt af was oopen gevallen: gelijckhen gedaen hebben, verkiifende in fijne plaetse den Eedelen en feer welpreekenden Heer Simon van Beaumondt, vaeder des Heeren Herbert van Beaumondt, hier vooren gegaen. Derhalven is hy aldau gebleeven, even aengenaem en den genen van welke, en aan welke hy gefonden was. Sijnen voornaemstent tijdt besteedde hy, ten deelen in de bedieninghe fijnes Gesantschaps, ten deelen in fijne studien, ten deelen in befoek en aenpraek der gener, die uyt alle gewelten van Europe toevloeyden om hem te sien, en met hem te raede te gaan. Voor allen rond fijne deur, voor allen fijne taefel, voor allen fijnen dienft oopen, zelfs niet utygefondt, welcker ouders, nae 't aendoen van menighvuldie ongelijken, oorfaek en van fijne gevanghenis en van fijne ballinghlschap geweest waer. Sijn Gesantschap liep nu nae het elfde jaer, toen de Groot, om aen Christina, doghter van den Grooten Gustaf, nu meerderjaerigh, en geroopen tot de regestringhe des Rijx, rekenenfchap van fijne bedieninghe te geven, naer Sweden reyfende, fijnen wegh door Hollandt heeft genomen; en hy was nu tot Rotterdam, fijn oude woonplaat aengekomen, wordende aldau ontfanghen met groote toejuyggingh en gunst der Borgheren, toen fijne wyanden, niet veroeght met de lasferringhen en ongelijken, waer meede sy hem foo langh geplaght hadden, ronddoom de huycn hunner party aenliepen, arbeidden om wiene fien konden aen hunne finer te ryghen, heemel en aerc beweeghen, om te beletten, dat de Staeten van Hollandt, juuyt toen ter tijdt vergaerdem, toelicnten, dat de Groot ongefrast door hune Landen en Steden fijnen wegh nam: maer 't weefen der faekhen was verandert. Sier veelde der gener, die in den Jaere 1618. den aet der Republijcke ontruff hadden, wae- ren nu ooverleeden, enighe der gener die in 't zelfde Jaer waeren gechopt uyt hunne weerdigheden, hadt de faghte gemaachtighheid tes Prinfen Frederijk Henrick weeder tot hunne voorrighe bedieningh geroopen, en die nieuw in de Regestringhe waeren gekoomeen, gelijk se in de party schappen niet waeren gemeenschgeweest, foo ook des te meer bequemheits hadden, om de waarheit rondersfeyden. Dus is 't gebeurt, dat als den Heer Jacob Kats, toen ter tijdt Raedtpeensharian der Staeten van Hollandt, ter Vergaerderinghe der gemelte Staeten voordoegh, 't gheen hem dien- aengaende was voorgekoomeen, haere Eed. Grootmooghende hem tot antwoordt
't Leeven van d'Heer Hugo de Groot.

gaeven, dat hy de menschen, welker vreee wat te verre gingh, van die ongegrondiste vreee ontlaen foude, dat fy souden sorghe draegeh en dat de Republik ghengacha de quaem te lidjen. Hiereutsche was de Groot tot Amsterdam gekoemen, om van daer sijn reyfe op Hamburg voort te setten; want hy was niet geneeghen om sijn in eenige Stedte te laeten sien, als alleen welker doortogh hy niet myden konde.

In die Stadt waeren toen ter tijdje Borghermeeferden de Heeren Pieter Haffelaer, Andries Bikker, Gerbrandt Pancras en Willem Backer, wijfe en beshay de mannen, die verwittighe sijnde van de aenkomst des Heeren de Groot binnen hunne Stadt, en niet begerende t'ontveinsen in hoe hoogh een achingh fy sielden eenen man, soo grondigh geleert, die sijnen vaerlanderde foo goede dienften hadt bewezen, en foo vermacht was in doorlughten roem over degenen aerdboodem, van ftonden aan herder ontytstf by hem gegaen sijn, hem alle goede diensten aengebooden, hem van Stads weeghe ter maeltijd onthaelt, en hem een felhipto sijnen oovertocht be- festht hebben. Dus is dien feer uytneemden man noghmaels gefcheyden uyt sijn vaerlanders, dat hy naederhandt nimmer weeder sien foude. Op Hamburg te water, te lande op Lubeck reyfende, is hy van de Magiftraeten dier beyde steden met alle eere bewelkomt. Van daer is hy gekoomen tot Wismar, stadt in 't Har- toghdum Pomeren, befet met Sweedsche befertingh. Niet verre van de haeven dier stadt ontheldt sigh op die tidje met een groote vloot Graef Wrangel, Opper-Ammiraal van Sweeden, die verwittighe van de aenkomst van de Groot, met in- fight om nae Sweeden te waeren, in allerhaeft hem een oorloghschip, om sijne reyfe te vorderen, heeft toegefonden: daer meede is de Groot tot Calmar gekoomen, om nae Stokholm voort te reyfen; dit de Koninchingine, die juyft toen tot Upal was, en nu voorlang een verrigehe begeerte hadt gehad om de Groot te sien, ter kennis gekoemen sijnde, heeft fy haere weerderoomte in die stadt, den sectel haeres rijk, verhaeft.

De Groot's anderendaechs voor de Koninchingine ter geoor begraaght sijnde, heeft, nae dat hy in't breedhe naer eyvch van faeken en tijdje gebrukh hadde, openhingen sijn bedryven in sijn gefantfchapp gedaen, reekeningh van sijn doen ge- gegehen, haere Majesteyt bedankt voor soo langhe genoemde gunst, en verfoght on- flagh van sijne bedieninghe. Dogh Christina, gelijk se was eraeven in alle faeken haerener kennisse weerdigh, en uytteekende beminde geleertheit en geleerden, en ook de Groot selve, en met een doordringhende oordeel sijne uytgegavevne schriften wifte te schatten, heeft op d'overvigehe punten sijn reede vriendelijck, op t laetste, daer hy van sijn ontylgh gebrukh hadde, niet dan door ooweghen geanwoordt. Soo dat d'omstaenderis niet duyfter konden begrijpen, dat die meeninghe der Koninchingine was de Groot by haer te behouden, en naeder in haeren Raedt te gebruy- ken. Dit merkte ook de Groot selve, en trok niet eens in bedenken of dite eenen ware geneoogh, om die afgunst, welke hy al in’t eerst van sijn aenkomst in eenighe Groo- ten des rijk beprecht hadde, meerder gaende te maehen. Weshalven hy, die geen minder gedachten hadde, als sigh metter woon ter needer te fetten in dat geweest des weereldts, alwaer hy dagehelyx niet min met den aerdts van menfchen hem soo quae- lijck geneeghen, als met die strafheyt van lugtgh foudhe hebben te worfelen, niet afge- laerten heeft in eenenwoonheidich der Koninchingine, soo dikmaels als hy by haer quam, om ontylgh en verlof om weeder tot die sijne te mooghen keeren aen te hou- den. Sy, die nogh onweerende was in die verfchefyde landschappen des aerdboo- dems, nogh in de verschillende feeden der menfchen, en des te minder twyfelen konde, hoe besvraelderly twas, een gemocht dat nogh door gierighed, nogh door faeftu- fght was verrukt, maer sigh alleenorneys in sijn studen, en den onmeggagh met geleerde luyden, uyt dat Landt, waer in hy soo langh geleert hadde, in dat ge- weest des weerelits, dat naeuilijx selfs haer, die daer gebooren was, daer opgevoedt, en daer reegerde, ja zelf niet ter nauwer noodt behaeghen konde, heeft ten laetften beflooten sijn begeerte in te volghen, en eenen man, die haer geen quaehe dienften gedaen hadde, vereert met oovervloedighen lof, gefchenken, en betuyginghen van fonder-
sonderlinghe geneegenheit sijn affcheiding te geeven : dus is, hoewel de Koninghin fulx niet dan besvaaëker toeleftont, den Heer de Groot van Stockholm vertrocken, fijnde nu niet al te vaft van lighaem, hebbende, gelijk men gelooffde, fijne gefontheit ververs, ten deelen uyt verdriet van fijne soo langh opgehoude reyfe, ten deelen uyt de strengeht van de lught, die met fijne naturer niet feer oovereen quam : maer die hem vergeliefschapen hadden hoop dat het verlanghen om eerstdaegs sijn huysvrouw en fijne huysgevin weeder te fien, soo groot een vermooghen op hem heb- fen foud, dat het wel 't voornaamfte gedeelte van fijne smerte, die hun afweeen hem aengedaen hadde, foude konnen doen verdryven. 't Schip dat de Groot had op genoomeen om hem nae Lubek oover te brengen was met helder weeder en een vry goede wind uyt de haeven van de Daecker uytgeflenen, maer van kleynen duer was dat heldere weerder : gemerkt den volghenden dagh een heevigh geform genootfaeke te kleynder feyl te maeken, die teeghen den avond meer en meer verfwarenden de groote maat heeft ooverboord geworpen, en het Schip was door deszelfs gewigt by naer gesonken, wordende door de winden die van alle kanten teegenliepen soo geelengheert, dat het, nae ook d'andere maat gebrooken was, ten laeftten op de kuff van CafÏuben redelleo en lek aen 't frandt vaft raekte. Ten achtften daeghe nae 't uytloopen uyt de haeven, is de Groot met fijn gevolgh op 't frandt uytgegaen, niet verre van het dorp Lyben, geleeghen veertien Duytsche mylen van Dantzik, siek niet min van hartfeer als van lighaem : en als hy van fijn hart, dat figh spoede om weeder nae de fijne te keeren, zelfs niet eenen dagh om sijn lighaem te verquikken en te beforgen konde verkryghen, heeft hy op een boere waarigh, dien hy aldaer ter nauwernoodt gekreeghen hadde, door reeghen en windt nogh andere acht dae- ghens fijn reys vervolgh, tot dat hy ten laeftten, nu fijne kraghten door te heevigh schokken en vermooytheit waeren uytgeput, tot Roftok is aengekoen, en gefort in 't bedt, waer uyt hy niet weeder opfalaen foud. 's Anderendaeghs is by hem ont- booden en gekoomen den Geneesheer Stokmans, die, de pols gevoelt hebbende, fijne swakheyt alleen de vermooytheit toefchreef, en oordeelde, dat hy door rufte en verftkerende fypfen moeef herstelt worden: doggh als hy 's anderendaeghs weeder quam, en fagh dat de swakheyt was vermeerderd, het klamme sweet hem uytbree- ken, en meer andere teekenen van een afgaende nature, * verkaarde dat fijn lee- ven ten cynde liep, en hy nu reets lagh in doodts noode. Terwijl hy figh in deefen ftaat bevondt, is omtrent des avoncths ten neeghen ueren by hem ontbooden en ge- koomen Johannes Quiflorpius, Leercker en Hoogheleeheer in de Godheid en ook Bediener des Goddelijckhys woordts aldaer, die, nae eenige reedenen oover de brosheit des menschelijckhys leevens, de meenighvuldighe fonden der menschen, het noodigh berouw derfelsver, en de oncyndighe goedertierenbeyt des Grooten Gods in deselve te vergeven om de verdienften Christi, neevens meer andere die men gewoon is den ftertenden voor te houden, gevoert te hebben, sijn tot het ge- bedt gekeert heeft, welkers woorden de Groot met gevoeven handen binnen 's mondts naevolghende, allengskens heeft beginnen te fecheyden, en eerft het ge- hoor, en kort daer op het gefight verlooren, en niet langh daer nae op twaelf ueren des midennaghts fachtijns de geen gegeven. Sijne ingewanden zijn gefloten in een koopere bus, en aldaer in een feer eerlijke plaetse in de Hoofdtkerke begraeven. 't Lichaem selve is gebselmen oovergevoert nae fijn vaerlanderdt, en tot Delft, fijne geboorteplaat, niet fonder grootte praght in fijne uytvaert, geleght in 't graft fijner voorouderen, in de nieuwe Kerke in 't Koor, ter rechter fyde van de vermaerde Graf- plaets der Prinfsen van Oranje. De gestalte sijnes lighaems was niet verre boeven de middelmaerighe, fijne gedaente vry schoon, de verwe fris, de neus een weynigh ge- booghen, fijne ooghen glinsterende, het weesn helder, de leeden gefloten, en foofterk, dat hy in 't wandelen, in 't opopen, in 't springhen onder luyden van fijne jaeren weynigh of naeulijcx weergae vondt. In 't bedrijf van facken was hy ernsthaftig.

* Den 28. van Oegilmaeht 1643.
t Leeven van d'Heer Hugo de Groot.

tigh, onder fijne vrienden vrolijk, by allen geloovig en meewaerigh: doch met wat nyverheid, met wat verfiant, met wat oordeel, met wat godtvughtigheid tot Godt, liefde omtrent fijnen naeft, liefde omtrent fijn vaderlandt hy begaef fy geweef, al klaerder uyt fijne schriftten felve, dan uyt de getuyghenissen van andere konnen afgenomen worden. Stervende heeft hy naergelaeten vier kinderen, drie foonen en een eenigh doghter; van welke Kornelis en Didierick, gene de oudtite, deeven de jonghite, nae aenfienlijke Krijghsampten, en andere weerdigheeden met lôt bekeelt te hebben, na al voor deeven buyten huwelijck waren ooverleeden. Sijne doghter Kornelia, als nogh in leevenden lijve, is nae't ooverlijden haeres vaeders getrouwt aan Jean Barthoan Graef van Montbas, gesprooten uyt voornaemen aedel in Poictou, en vermaeghschap aan fcer doorluchte hyufen in Vrankrijk. Dees had; volghes de gewoonite der Françoifesche edelen, van fijne eerstte jeught af, figh in den oorloogh begeeven, en was, nae't bekeleden van versheyde crampen en weerdigheeden in fijn vaderlandt tot Kornel te peerd gevordert fijnde, ten gevalle fijner gemaelinne, die de Franche lught niet konde verdraeghen, in Hollandt oovergekoomen. Alwaer dien man, kloek van verfiant, dapper in de vuyt, en door langhe ervarenheit doorweef in krigskunde, onder de voornaemfte, * Hooffoofficieren te peerde gekooren fijnde, tot hoogher weerdigheeden opsteegh: maer, onfecker of door fijn cyghen noodtlot of dat van het huys waer aen hy figh vermaeghschap hadt, gevanghen en gevonnift fijnde, † hadt hy ter naeuwert noodt door een beswaerlick vlught fijne leeven geredt. Pieter de Groot, tweede foon van den felfden Hugo, nogh maer onlanghs door een bedroefde doodt fijn vaderlandt onttrukt fijnde, heeft alle eerlick hyufen een bitter wenschen om fijnen persoon naergelaeten. Deeven hadt de vaeder al van fijne teedere jaeren af fijnen vaderlande en de Republieck opgeofferd, en derhalven op dat hy in de fcheiden en den aerd fijner landtsfaeten wierde onderweessen, hem in den jaere 1629. gesonden in Hollandt, alwaer hy onder Theodorus Schrevelius, Regent der Schoole tot Leyden, de gronden fijner studien geleghen heeft: daer nae tot meerder jaeren gekoomen, heeft hy tot Hooghlermemefteren in de Wijsbegeerte gehadt Caifpar Barlens, in de Historien en Staettkunde Gerardus Voilius, in de Rechtsgeleertheit Joannes Corvinus. Nederhandt in den jaere 1637. is hy, met voorraedt van alle soort van geleertheid, wedergekeert nae Vrankrijk tot fijnen vaeder; alwaer hy niet foo feer door fijne jaeren, als door fijn vroeegh rijn verfafht en oordeel nu bequaem fijnde tot bedrijf van faeken, fijnen vaeder dikmaels goede dienften gedaen heeft, en hem behulpiaem is geweef, foo in 't befoechen van fijne vrienden, en 't uytvoerhen van de geheymen des hofs, als in 't opzelfen van brieven raekende fijn gefantsch, wanneer de kortheid des tijdes, oft aawei fen fijnes vaeders fulx verweffchen. 't Jaer daer aan weeder in fijn vaderlandt gekeert fijnde, heeft hy fijne fommen eenen tijd langh gestelt tot de praktijck in regtten, meer noghtans geneeghen om de gemeene belingen dan die van befondere dienst te doen. Maer geen hoop met allen was 'er, dat een jonge-lingh al koomftigh van regenten en foo braue aedelhulcen in de regerighing der Republiecke foude ingenoomen worden van hen, die den vaeder, een man van feer op-reghtes deught en wandel, tot een eeuwighge gevanghenis verweffen hadden. Derhalven heeft hy buyten alle bewint gelyck, tot dat den Doorlughtighen en feer wijfen Prins Karel Luidewijk. Keurvorst des H. R. Rijx, hy de vreede van Munfter in fijn Pahtsgraechschap herstelt fijnde, deeven onfen de Groot heeft willen gebruyken, om fijne faeken by de Hooghmooghende Heeren, de Staeten der Vereenighde Neder-landen waer te neamen. Als het weesen der faeken in fijn vaderlandt allenghens veranderde, heeft hy ten laetften in den jaere 1660. het Pensionarifchaf der fladt Amsterdam, hem opgedraeghen, feeven jaeren met de grootste trouwe en nyver-heit bekleet. In den jaere 1668. van de Algemeene Staeten der Vereenighde Neder-landen voor Gefant aan de Noorder Koninghen gesonden fijnde, is hy eerst aenge-koomen.

* Commissaris Generael van de Cavallerij. † 1672. * * *
't Leeven van d'Heer Hugo de Groot.

komen tot Koppenhaeghen. Nae dat hy den laft der Staeten hyd volvoert, is hy, van den Koningh van Deenemarken Frederick de III. met alle vriendelijk ontjaeldt fijnde, en fijn affiche verkregen hebben, tot Stockholm aengekomen. Hier is hy van Karel de XI. en alle de Rijx-Raeden in groote eere gehouden fijnde, meer dan een jare gebleeven, wanneer hy, nae 't ooverlijden van den Heer Willem Boreel, Gefant in Vrankrijk, van de Staeten gekeerd fijnde tot Gefant aan den Alderchristelijken Koningh wierdt 't huys ontbooden, daer hy 't Raedtpensionarischap der ftadt Rotterdam, voor defecn het ampt fijnes vaeders, hem van de Regereringhe opgedraeghen heeft aengenoomen. Alle gefantshappen, infonderheit de Franche, heeft hy bekleedt met den grootften arbeidt, met den meeften yver, en wonde wackerheit, niet fonder groot genoeghen en fonderlingh welgevallen der Algemeene Staeten, wien hy nu proeven van fijne staeghwaekende vlijt en trouwe gegeeven hadt; als die scherp wift nae te speuren de geheymen der vyanden, hunne aanfhaeghen, en het geweldt dat teeghen het vaelderlandt geijndt wierdt, en niet min verdiht in die aen's Landts Regenten bekent te maken. Weederom in fijn vaelderlandt gekeerd fijnde, en afgevonden ter vergaedinghe der Algemeene Staeten, is hy door die rampzaelghie stormbuy oover Hollandt, welke het woedendt en oproerigh graeuw hyd gaende gemaakt, van die hooghe eerampten afgeflooren, en met de eerlijkte en wijfte Regenten des Landts beroof van fijne weerdigheiden. En dus is de verwoestheit nogt niet verfaeldt geweef; want ter naeuwer noodt ynt de handen der moordenaeren, die hunne poenjaerts fijnen verdere gewet hadden, ontworftelt fijnde, is hy door 't eenaard van fijner vrienden, en het gedruyfcfch der gevaeren hen van alle kanten omringende, bewooghgh geweef den tijdct toe te geeven, en voor een wijn, tot dat de heroertten waerten befaeldt, fijn vaelderlandt te verlaete. Eerft heeft hy figh begeeven naer Antwerpen, de vermaartfte ftadt in Brabandt, en is aldaer niet fonder groot gevaer fijns leevens, gebleeven onder de becherminghe des doorluchtighen Graeve van Monterey, Landtvoght des Koninghs van Spanjen in de Nederlanden, die hem meer als eenmael vermaende, dat hy niet al te langh te blijven in een ftadt, soo naeberighe aan Hollandt, niet foute gaende maken de gemoederen der gener die fijnen doedt geswooren hadden; weshalven hy, om figh niet langhuer voor het moordtgweer fijner vyanden bloot te ftellen, van daer ver trokken is, eerst nae Luyk, voorts nae Aeken, en ten laefften nae Keulen, een ftadt, die niet alleen van natuere, maar ook om de Gefanten, die aldaer op de vreede handelinge waeren bij een gekoemen, velyligh was. Terwijl hy figh aldaer onthielt, heeft hy met het uytvorfen van de geheymen der partyen, en die aene de Gefanten der Vereenighde Nederlanden oover te brengen, fijnen vaelderlande geen gernegh ghen dienft beweefhen. Nae 't verlopo van tweejaeren is hy weederom gekoomen, wanneer niet weynyghie van die verwoestheit met de tijdct ontneevelt en befaeldigher geworden fijnde, de ooghen voor de ongekrukte reeden en de waerheit oopenden. Sijne onnooefelheit had nu de vreughe van figh met opgereghen hoofde, en een hert dat figh geen misdaedt was bewuiff, onder d'oghen fijner vyanden te ver toonen; liebbeende daerenbooven verdriet gekreghen in langhier, gelijk booswichtigten gewoorn fijn, buyten fijn vaelderlandt, 't welk hy foo goede dienften hadt bewee fen, als ballingh een vlugghigh leevens te leyden. In 't eerft onthiel hy figh geruift, fonder bekommeringh van yemandt, op fijn wooningh, maar als hy figh binnen den Haegh begaf, is hy door de Procureur Generael bechuldigt, dat hy met Abraham van Vicquefort, Agent des Harroghen van Bruinswijk by de Staeten Generael hyd brieveven gewisselt, en de geheymen van de Gefanten der vyanden, belanghende de vreede handelingh, door hem ontdekt, an de Gefanten der Vereenighde Neder landen hyd oovergebracht; maar heeft door opreghtheit der Raeden regtigeren fijn leeven, eere en goederen, waer op fijnhe vyanden gelijkhelijk toeleyden, ongeschoonden behouden. Dus heeft ten laefften de goede facke gefegegepraelt, niet fonder mompel lingh van 't gemeen. Hier naer is hy, om niet fijne vyanden door fijn teegenvoor digheit
diéheit een dooren in de voet te sijn, met sijn huysgefaen gaen woonen op een woon-
ingh, welke hy hadt niet verre van Haerlem; alwaer hy met sijne kinderen op te
voeden, met goede schryvers te doorleeven, en sijne vrienden te onthaelen, nae
't voorbeeld van Scipio Africanus en eenige doorluchte mannen, een leeven nie-
mant lastigh, en voor sijfhelven nogh onvermaeklijk nogh oneerlijk geleidt heeft.
Terwijl hy dus sijn leeven buyten bediënghing in ruft en stilte doorbragt, wierdt hy,
in het seeventigtste jaer sijnes ouderdoms, aengetaft van een sictke, en is de doodt
met een vrylikken stantevaaltigh gelaet in 't gemoet getreden, als die hem, nae soo
meenighvuldigh flingheren door de stormuyen deefes leevens seffes van sijne tee-
dere jaeren af, bragt in veylighe reede. Wanneer de afgunft, die haer aes haelt
van de leevende, sijfhelven faal verteeert hebben, en de driften der partyschappen
fullen befaedigght sijn, sal het cieraedt van deese man in onbesvahlke eere haeren
vollen glans hebben; sijne deughden en daeden, die wy maer korreelt hebben aen-
geroert, fullen de Jaerboeken der naeoomelinghen melden, en derhalven ben ik
gheint maer weynigh woorden van de geltalte sijnes lichaems, en de begaestheeden
sijner siene te spreekhen. Hy was langh van persoon en swaerlijvigh. De Macfele
, sijne sijnvaer schryvende van deefen onfien aan Benjamin Maurerius, feght ge-
weeft te sijn als een misdraght van een voghteloof Peft, hadden sijn aengefelt ge-
fehten, en den eenen voet soo opgetrokken, dat hy sijn geheele leeven kreupel
gingh. Men verhaelt dat Ulyfes niet schoon, maer welspreekent geweeft is, en
dat de Godin der welspreekethet geseetent heeft op de lippen van Pericles, faeken
die op den onfen t'eenemael paffen. Dogh van gemoedt was hy opreght, in seeden
onbevlekt; sijne meewaerighheid bleek uyt in voorspoedt, sijne stantevaaltigh in
tegenenpoedt, in alle de handelinghen sijnes leevens een onbesvahlke trouw. Nae
de goddelijke wet ginge hem geene andere naeder aan 't hart als de welsiant van het
vaeldernt. De Republyk dienst te doen, sijne vrienden te vieren, sijne vyanden
door weldaeden aen ligh te verbinden, was sijn hooghste vermaek en studie.

Dus hebben wy beknoptelijk aengeroert 't geheen wy van den doorlughten
Heere Hugo de Groot, van sijnen soo Pieter de Groot, en sijn overeirgh
geflaeght te segghen hadden; dogh op dat 'tgeheen wy van Hugo de Groot, van
wien hier onfe voornamaet reeden geweeft is, gefeght hebben, te meerder ge-
loof mooghe vinden, hebben wy hier bygevoeght den Brief van Frederik Hen-
rïk, Prins van Oranje, Stadthouder der Vereenighde Neederlanden, en van
de Koninghinne Chriffina, welker loffelijke en oovervloedighe getuyghhenthen
de quadtaerdirgh taet, die nu van ouderdom verftorven, en door 't licht der
waerheit verblindt is, fullen ooverweeghen.
t Leeven van d'Heer Hugo de Groot.

COPIE

de de lettre escrite le iv. d'Aouft 1622. par F. Henry Prince
d'Orange, au St. Hugo de Groot.

MONSIEUR,

Je vous remercie des bons offices que vous m'avez rendu par delà vers quelques-uns du Conseil du Roy : ce que je vous supple de continuer tant vers les sujets, que autres que vous jugerez à propos, vous assurement que je reconnoisray cette bonne volonté en toutes occasions, où j'auray le moyeu de vous servir. Je vous supple aussi de faire estat de mon affection, & vous assurer, que je vous la continuay toujours, y estant obligé par celle que vous m'avez témoignée de tout temps. J'ay prété voitre beau-frere le Sieur Reigersberg de vous ecrire particulièrement sur quelque sujet, sur lequel je seray fort afe de entendre voitre avise : vous m'obligez fort de me l'envoyer, comme vous avez desja fait par le Memoire que vous m'avez envoyé, dont je vous remercie bien fort. Je souhaiterois de pouvoir faire utile en vos affaires par deça, & m'y employerois de tout mon cœur, mais vous savez la constitution des affaires ecrire telle, que ny moy, ny vos autres amis, ne pouvoient vous y servir, comme nous defirions bien. Je veux esferer que le temps y pourra apporter du changement, & que je vous pourray revoir en ce pays eftimé & honoré comme vos rares qualitez le meritent : dequoy je ne recevray pas moins de contentement que j'ay fait de voitre liberté. Cependant je vous souhaite en voitre éloignement de voitre patrie tout le contentement, heur & propreté que vous favoiez defier. Ce que je prie à Dieu de vous donner, & à moy l'occasion de vous faire paroistre par effet que je fuis,

MONSIEUR,

De la Haye le 4. d'Aouft 1622.

Votre tres-affectionné à vous faire service

FR. HENRY DE NASSAU.

VERTAELINGH

Van den Fransechen brief van Frederik Henrik, Prins van Orangie, aen den Heere Hugo de Groot.

MYN HEER,

Ik bedank u voor de goede diensten die ghy my derwaerts oover gedaen hebt by eenighe Raedtsheeren des Koninghs : waer in ik u bidde te willen voortgaen, soo omtrent de boogwemelde, als omtrent andere, die ghy fult geraeden vinden, u verheerhende dat ik deese goede geneegenheit sal erkennen by alle voorvallende gelegenheit, daer ik u fal konen dienst doen. Ook bid ik u, dat ghy wilt staet maken op myne gunst t'waerden ; en u verheerhenden, dat ik daer in alroos sal volharden, als die daer toe verpligt bent, door die, welke ghy my van alle tijden betoont hebt. Ik heb uwen Swaigher, den Heer Reygersbergen, verfocht u befoenderlijk te schryven oover eenighe faeken, waer oover ik met allen verlanghe u gevoelen te verstaen: soo ghy my dat laet toekommen, sult ghy my ten hooghten verpligten, gelijck ghy nu reede gedaen hebt, door de memorie, my teegefonden, waer oover ik u hooghlijck bedanke. Ik wenchte, dat ik u in uwe faeken hier te Lande konde dienst doen, ik soude u dien betoonen van gantscher herte, maer u is niet onbekent, dat de faek ten teegenoorglijck soo geschaepen staen, dat nogh ik, nogh uwe andere vrienden, u daer
daer in konnen dienen gelijck wy wel souden wensen. Ik wil hoope, dat de tijd daer in veranderinck fal konnen brengen, en dat ik u hier te Lande fal sien geahte en geaht gelijck uwe uytteekende Qualiteyen verdielen: 't gheen my geen minder vernoeghen fal geven, als te vooren uwe vryheyt. Hier en tusschen wenschen ik u in uwe ballinghchip buyten uw'vaederlandt al het vermaek, al den seechen en voorpoedt, dien ghy soude konnen wensen. 't Gheen ik Godt bidde u te verleenen, en aan my de gelegenheyt om in der daedt te doen blijken, dat ik ben,

M Y N H E E R,

Haeghe den 4. van Oeghtmaendt 1622.

Uwen sieer geneeegenen om u dienst te doen

FR. HENRIK VAN NASSAU.

Respons de la Reyne Christine à fen Madame Grotius.

M A D A M E,

'J ay appris de votre lettre du x6. Juillet, comme quoy mon Ambassadeur a executé les ordres, que je luy avois donné touchant les livres de feu Monsieur Grotius voitre Mary; & que nonobstant les offres, que des autres avoyent faictes, pour s'en rendre possesseurs, vous avés en plus de consideration pour mes desirs, que pour les avantages, que l'on vous faict esperar de ce coffte là. J'advoüe, que dans le plaisir, que je pren à la lecture des bons auteurs, je suis tellement amoureux des escrits de Monsieur Grotius, que je ne m'estimerois pas contente, si je me voyois descheuë de l'estierance de ces associer à ma Bibliotheque. Non Ambassadeur vous peut avoir diuë une partie de la baute esime, que je fais de son admirable intelligence, & des bons services qu'il m'a rendu: mais il ne saurait vous exprimer parfaitement à quel point fon souvenir m'est cher, & les effect de ses travaux considérables. Que si l'on & l'argent pouvoient contribuer quelque chose à rachepter une si belle vie, il n'y auroit rien en mon pouvoir, que je n'em- ployasse de bicouron pour cet effet. Jugez de là, que vous ne sauriez mettre ces beaux monumens & reliques entre des mains, dont ils soient mieux receus; & traitiez, que les miennes; & puisque la vie de leur auteur m'a esté fictue; ne souffrez pas, que sa mort me prive entierement des fruïts de ses illustres peines. J'entens, qu'avec les livres, & d'autres ont faites, vous me sauriez teur tous ses memoires manuscrits & extraites, suivant la promesse, que vous m'en faizt dans voitre lettre. Vous me sauriez jamais mieux tiennoyuer vostre bonne volonte, qu'en rencontre, & j'ay, Dieu mercy, deqoy le reconnajfere, & vous en recompenser, ainsi que mon Ambassadeur vous donnera à entendre plus particulerement, auquel me remettant, je prie Dieu, qu'il vous maintienne en sa sainte grace.

à Stadholme ce 12. d'Augst, 1648.

CHRISTINE.

Antwoordt van de Koninginme van Sweeden, aen wijlen Me-vrou de Groot. Uyt het Fransech vertaelt.

M E-V R O U,

Ik heb uyt uwen brief van den 16. van Hoymaendt verlaen, hoe mijnen Gefant heeft uytgevoerdt de beveelen, die ik hem gegeeven hadt, raekende de boeken van wijlen mijn Heer de Groot, uwen man; en dat ghy, onaengeven de aenbiedinghen u gedac van andere, om die in hunne handen te kryghen, meer in acht genoemen hebt het vernoeghen van mijne begeerten, als de voordeelen, die men u van die kant deede

**** 3
t Leeven van d'Heer Hugo de Groot.

deede hoopen. Ik beken, dat in het vermaak dat ik scheppen in't leeven van goede schryvers, ik dermaect op de schrijven van mijn Heer de Groot verlijf ben, dat ik my niet en soude vernoeght houden, indien ik my vervallen fagh van de hoop om die te kunnen plaetfen in mine boekerye. Mijnen Gefant fal u moogheelijk verhaelt hebben een gedeelte van de hooghe achtinigh, waer in by my fijn 't myne heyt beweeft: maer hy soude u niet volkomenmlik konnen uyttrucken, hoe verre mijn geheughen my dierbaer is, en in wat weede ik houde de vrughten fijnes arbeidts. En in der daet, indien goudt of silver yets konden by brengen, om foo doorluchten Leeven weederom te kopen, in mijn vermooghen soude niets fijn, 't gheen ik niet van herten ten dien eynde beesteeden soude. Oordeelt hier uyt, dat ghy die schoone gedenktschrijven en ooverblijffelen in geen beeter handen soude kunnen stellen, of van welke fy beeter fouden ontfanghen en gehandelt worden, als van de mijn; en dewijl my het leeven van haeren schryver soo dienstgh geweeft is; gedoogh niet dat fijne doodt my t'eeenmael vervoore van de vrughten van fijnen doorluchten arbeidts. Ik verstae, dat neevens de boeken van andere, gy my fult doen hebben alle fijne geschreeve memo- rien en extracten, volghens de beloofte die gy my doet in uwen brief. Nimmer foudt gy my beeter konnen betuugen uwe goede geneegenheit, als by dit voorval, en ik heb, Godt dank, waer meede het te erkennen, en u to beloonen, gelijk mijnen Gefant u breeder fal te kennen geeven, waer toe my verlaetende, bidde ik Godt dat hy u vorder wil behouden in fijne heylighe bescherminghe.

STOCKHOLM, den 12. van Oegilmændt, 1648.


HUGONIS GROTII

ALLOQUIUM

ad Arcam, quæ è carcere elatus est.

Ulices latebraæ, temporis domus parvi
Angusta; laxo que viam facis celo,
Clanfium parumper spiritum manumittens;
Omnis quod ægræ congregum manu multæ
Interquiescentes pertulit ferus miles,
Tandemque cæcum tradidit rati pignus,
Latii vehendum Vahalis impetu prono;
Quas Arca gratas, quas tibi feram laudes?
Tibi fugata viça servitus cæsīt,
Tolerata septem post biennium mensæ.

Quod
Zoed celsa teuro ofta libero vulta,
Quod durus aures non ferit seere fridor,
Obiceque multi, barbarique caflodes:
Sed leta turba comiter saluantium,
Blandique amici, tincta litteris corda,
(Quales Thuanus, quo probatior nemo,
Puteanus, & mens erudita Tileni)
Exsidiosas ine non simunt luces:
Tibi hec, & alium si quid est boni nobis,
Et si quid ultra refiat, Arca, debemus.
Quae merita verbis si libaret aquare,
Opus tót effet, ferre quot sole, libris.

Eiusdem Seazontes Albo cujusdam inscripti,
27. Martii 1621.

Quos matris alvus Carcer edit in lucem,
Quies corpus animam more Carceris vincit,
Quos morte functos terra Carcer essistebat,
Nunquam nimis timere Carcerem debent.

HUGO DE GROOTS
AENSPRAEK

Aen de Kist, in dewelke hy uyt de Gevanghenisse
werdt gedraeghen.

O Soete schuilplaets, o voor korten tijdjt naeu huiske,
Dat mijn bedrukte fiel, besloote in uw' kluiske,
Hebt vrygemaakt, en soo in open lucht gelselt
Uw lieve laft, die, naeuw gepakt, door fterk geweldt
Vant' freunge krijgsvolk werden allengsken uitgedraeghen,
En eindlijk als een pandt, doch dat fy niet en faegen,
Bevolen, op een chiph, de Waels afloopend ty.
O Kist, wat danks, wat lofs verdient gy wel van my?
Gy hebt mijn flaverny verjaeght en overftreden,
Die 'k feven maenden meer dan twee jaer heb geleden.
Dat ik des heemels licht aensouch met vry gelaet,
Dat my geen slot meer plaeght, mijn ooren niet meer slaet
Der grendelen geckners, en t' wreeed gegraeue der wachten,
Maer magh geruift, en vry, het bly gegroet verwachten
Van vrienden, die gedoopt fijn in geleartheits nat,
(Als Puteacn, Thuaen, wiens trouw geen weërga hadt,
En dat geleerd verstandt Tilenus) welker reden
Den onverdrooten tijdjt my vroolijck doen bestleden:
Dit al, en soo 'k noch meer geluks t'erdenken wist,
Dat moet ik u alleen dank weeten lieve Kist.
Doch wild' ik naer verdienst uw lof ten vollen roeren,
Ik hoefde soo veel schrifts, als gy ooit plaght te voeren.
ZYN BYSCHRIFT,
In seeker stamboek den 27. Maert 1621. geschreeven.

Die uyt hun moeders buik als uit een Kerker koomen,
Wier ziel in 't leven van 's lijs kerker wordt bewaert,
En wachten nae hun doodt tot kerkerplaetse d'aerdt.
Die moeten nooit te zeer voor boey of kerker schroomen.

HUGO DE GROOTS
Gedicht ter eeren van zijn Huisvrou
MARIA VAN REYGERSBERGEN,
Over zijne verloflïnge.

BOulongne, die wel eer de voester sijt geweest
Van haer, die by haer heeft mijn leeven en mijn geest,
Die met haer kloek verfiant, en met haer wackere ooghen
Tot foete flaverny my eertijts heeft getooghren:
Maer nu, (o groote trou! en droeve fack!) om my
Haer selven heeft gebrach in sware flaverny,
Boulongne hoogh en laegh, gelijk als sijn de keeren
Die mijn en haer geluks lichtvaerdigheyt doen leeren,
Hoe weynigh dacht mijn lief, mijn alderliefste pant,
Toen fy van jaren jongh gingh wandelen hier op strant,
Of plucken in haer schoot de bloemkens van den velde,
Of hier uw' lammerkens, of daer uw' schaapkens telde,
Of vrolijk van gemoedt treden over straat,
Of harde dochters gaf een vriendelijke praat,
Dat haer jongh hert noch eens met min fou sijn ontfheecken
Een trouwe min, maer die haer fuurlijk op fou breecken,
Wanneer haer lief van haer fou werden af geruukt,
Als met een leeuwen klau, en fy eylaes! bedrukt
Gefadalijk voor hem by d'een of d'ander gaande,
Hem niet fou moghen sien een tijdt van negen maanden,
Noch hulp of byfiant doen, toen hy met sware fucht
Beladen lagh, gefpeent van vrienden en van lucht:
Hoe weynigh kon fy toen bedeven ofte vreesen
Dat haare mingenoot fou werden noch verweeven
Tot banden fonder ent, verliefende sijn goedt:
Dat fy in al dit quaedt geduldigh, wel gemoedt,
Hem volghen soude, om sike self met hem te laten
Befluyten met een gracht, met flooten en soldaten:
Doch dat fy cyntelijck met haer gefcherpt verfiant
Haer man verloffen fou uyt fijnen slaafschten bant.
O spiegel van de deught! die nu, eylaes! moet lyden,
En dat om mijnen wil soo veel van mijne fyden,
In 't droeve Loevesteyn, terwijl ik mijne ruft,
En loopend' ballingh 's landts, soek aan de Fransche kust,
En met een diep gefughtt besie de soete steeden,
Die ghy wel eertijts hebt vry onbeforght betreeden.
Indien dat off gedicht, off wel gestelt verhaal
In Griex, off in Latijn, off ook in Duystsche taal
Een deugdelijke naam kan houden buyten flerwen,
Een onvergancklijk loff fult ghy voorwaer verwerven.
Indien EVADNES naam foo grooten loff bequaam,
Om dat fy haren man na sprongh tot in de vlâm:
Indien ALCESTES eer ten hooghsten is verheeven,
Om dat fy met haer doort kocht hares lieffles leven,
Waoerom en fou dan niet daer neeven fijn genoemt
MARIA REIGERSBERGH, en eeuwelyck geroemt?
Die hebbend' uyt gestaan foo hooghe felle baeren,
Om, en ook met haer man fes maanden en twee jaeren;
Oock niet en heeft gefchrooomt te blyven in den noot,
Verloffend' haren man van eenen langhen doort,
Die hem besloten hiel in hoogh verheeven muuren,
Als in een grafft gemaakt om eeuwelyck te duuren?
Nochtans foo wift fy wel wat eenen bittren haet
Dat haer te lujen flont om defen vroomen daer.
Maer ghy Regeerders 's landts wat room meent ghy te draghen
Dat ghy beftaet een vrou een fulken vrou ! te plaghen?
Daer fullen Rechters fijn, die tuften u, en haer
Recht fullen fpreecken nu, en noch nae hondert jaer,
Niet vierentwintigh niet eenfydelijck verkooren,
Maer honderdduyfenden, foo hoogh als laagh gebooren,
Die fullen u ter schant, en haer ter eer verftaen,
Dat ghy feer qualijk hebt, en fy feer wel gedaen,
Ja zelf de grooten Godt, niet dooff in mijn gebeeden
(On wien te dienen ik mijn leeven wil befeeden)
Sal fijn begonnen werk niet laten onvolbracht:
Maer soo hy nu aen my betoont heeft fijne kracht,
Soo fal hy, ik vertrou't, door d'ene wegh off d'ander
Het wel gevoeghde paer weer breghen by malkander.

Gefchreven te Parijs den 16. van April, 1631.

HUIGH DE GROOTS VERLOSSINGH

Aen MEYROUW

MARIE VAN REIGERSBERGH.

Gewelt van wallen, double gracht
Ontrufe honden, wacht by wacht,
Beilage poorten, yfre boomen,
Geknars van floorwerk, breede stroomen,
En d'onvermuwde kaffelein
Verzekerden op Loecyflein
Den Grooten Huigen, buiten duchten
Van in der eeuwighheit t'ontvlughten;
Ten waer zijn fchandre gemalin
En druckgenoot en kruisehaldin
Een eerlijke uutkomst had gevonden,
En hem van lang verdriet ontbonden.

Zy sprack: mijn lief, mijn leven's licht,
(De tranen flonden in 't gezicht)
Zal dees spelonck uw' glans verfooren,
En is u deught dit graf befooren?
Helaas! maer 't is vergeefs geftuft.
Hier helpt geen kermen maer vernuft.
Mijn geef zal nu wat groots bezoeken.
Tertont verandert hy in boecken.
De schiltwacht draegt dien vetten buit
Op hare bee voor boecken uit.
Een vrouw belacht al die haer perffen,
En laert hen op de tanden knarsen.

****
Een vrouw is duizend mannen t'ørgh. 
O eeuwige eer voor Reigersbergh!
De volgende eeuwen zullen spreken.
Hoe ghy den Haet hebt uitgebreken.
Na darghe op 't droef gevangenhuis,
Gelijk Marye neffens 't kruis,
Uw' bruigom, onder moordenaren
Gerekt, troostf heele Jaren.
Zoo liet de trouwe Michol eer
Haer' lieften schar met koorden neér;

Toen Sauls zwaarden hem bezetten,
Gelijk de Jagers 't hart met netten.
Aldus wert Lynceus ook geredt.
In zijn belegert bruiloftsbedt,
Toen zoo veel ledekanten smoorden
In't gruwelijk bloedt der mannemoorden.
Vergun mijn luite datze speel'
Het bergen van ons Landtjuweel,
In't onweer, dat het roer vermande;
Toen 't groote schip van Hollant strande.

J. v. Vondel.

Aen den Hooghgeleerden Heere

HUGO DE GROOT,
Nae sijne welgeluckte Uytkomstte 1621.

S O aengenaem is ons de Son niet, als hy neér
Sijn stralen schiet, naer langhebedomp en mottigh weér;
So aengenaem kooms ons geen stroockendt wintje teegen,
Als wy onluftigh swoel met hitte sijn verleegen;
So aengenaem is niet een Herr naer langhe Jaght
Het water aen de Beeck; als my uw' onverwacht
En blyde uytkomst was. O Licht van onfe tyden!
Van duyfenden, die in uw luck'loos lack verblyden,
Derf ick vermeereilig wel terten d'aldermeest,
Die in groot-achtinha heeft uw' Grooten naem en Geest;
Jae d'alderblijdtste lonck, die my 't geluck kan geven,
Is, dat ick U noch eens magh spreeckent van mijn leeven.
Waar tinteldt nu uw' glants? waer straelt de schoone Son?
Daer Hollandes weecck oogh niet tegens zien en kon.
Helaees! wel verr' van ons. Een schar van grooter waerde
Lagh onlangs by geval vertreden in der aerde
Daer Hollant schraftte in, maer met Esopus Haen,
 Voor dierbaer Diamant verkoos een gersten graen.
Met dit Juweel mooght gy nu Vranckriek wel gaen proncken:
Het schitterdt om end' om van wijsheyts held're voncken.
En Gy Heer Koningh, d'alderbraeftste Koninghs Soon,
Die's U een rijke bagg' en paerel aen uw' Croon;
Dat fulck een Phanix, daer de Wereldt af verwondert,
Wiens weêrgae moeglijk in geen duyfend Jaer opdondert,
Soeckt heul aen u, jaek kooms figh geeven in uw' hande
Ontvlucht de banden van sijn eygen Vaderlandt.
Maer foo de meelfen reuck des Peepers blijft beschoten,
Tot datse met geweldt aen flucken werdt gefhoten,
En de Camille geef, of weynigh geurs, of geen,
Tot datse met de voet van iemandt werdt vertrêen.
So Gy die tot een Roem van Hollant sijt gebooren
Souwd nauw te vinden sijn ten fy Gy waert verlooren.
'W as altijdst foo geweeck, Dat nimmermeer een Sant
Verheven oft' geëerdt werdt in sijn eygen Landt.

Mijn
Mijn hert jaecht in mijn borst, ick kan de geest niet weeren, 
Die my berst uyt ten mondt en doet my propheteeren.

Dat ick op Hoogheydtys top
Sic geraeckt,
Die de nijt, en de spijt
Heeft geraeckt.
't Overvloect van sijn spoedt
Sal geen endt
Hebben by 't geen daer Hy
Meê ont-rendt.

Oock sijn eer meer en meer
Door de Faem
Maeckt vermaerdt, en verklaeert
Synen Naem.
Als sijn luft soeckt de ruft
Van de doodt;
Sijn geflacht fal geacht
Werdren Groot.

ANNA ROMEIR VISSCHERÆ.
Genoegh is meer.

CARMEN
ANÆ ROMERIÆ VISSCHERÆ.
ad
HUGONEM GROTIUM,
Per Ipsum è Belgico Latinè redditum.

Non nobis nitudum gratius est Jubar,
Cith suido radios exercit æthere
Mundi Sol oculus polt phlevis dies;
Nec flamen placidum gratinis advenit
Spirantius Zebyri, cum nimius calor
Viros languidulis subtrahit artubus;
Nec fontis gelidè suavior est aqua
Cervo, qui celeres præcipitì fugâ
Evasit catulos, quam mibi maccinis
Is, qui fata tai trifia carceris
Mutata in melius, raptaque vincula,
Cùm vix alla super fpes foret, attulit.
O secli & Patriae maxima Gloria,
Inter mille viros, quos taq faustitas
(Etsi infuata) jivart, provoco quemlibet;
Nullus, nullus erit, qui magis abstinet
Te mentisque tun, quod proprium est, bonum
Votì summa mei, quo melius nibil
Jam Divina quem ferre benignatas,
Hee eft ; ut liceat Te prìus alloqui,
Quam suprema oculos nox mibi clauserit.
Ab! nume splendor ubi est, lucem ubi tum?
Quo ceßit Batavi fulgor Apollinis?
Quem reço neqult cernere lumine
Tellus, quàt genuit. Nuper in angulo
Gaza ingenùs faciat quauda palvere,
Quam damno proprio Patria refuit,
Gallo illi simili, vel fapiens minus,
Cui magni pretiì (fabula uti docet)
Præ grano tritici forduit uuo,
Dum terram digitis faulperet impiger.

Credo, suscipiunt hoc Dècus inçlytum
Clari Francigene, quod fapientia
Scintillas variàs undique funditât.
At Tu Rex Populi, maxima maximi
Patriis progenes! Hunc Diadematis
Ornatam egregium ne fuge Regiæ.
En Phœnix Tibi se jàm dedit in manús,
Qualem forte decem cernere sæculis
Orbi non dabitur : poscit opem tuaun
Ingrata fugiens vincula Patriae.
Ut sêfì piperis latini exerci
Virtus cum teritum ; & ficut Anthemis
Tunc primum redolet, cum premìtur vâgis
Calcantium pedibus ; sic quoque jam tua,
O Sidus Batavi consiciùm soli!
Lans non tanta foret, tu nisi publicis
Fatis inferior, quam fueras, fores.
Est verum vetus hoc, credite postei,
Dictum, Nemo fatis à populâribus
Virtutis pretium, quod meruit, taliit.
Sed quid? plena Dei summâ mens furiat,
Pecusque infolitis motibus aſtwat,
Et lingua jubere prominere condita
Parcarum tabulis fallere necieis.

Cerno veri praefcia vates
Quem livor edax, odique malum
Perditit, atè nume tergemini
Meritò eueftum ad culnem bonoris.
Quin bona pothac nullas metas,
Nullum rebus statuet letis
Fortuna modum : Non ility tamen

Quan
GEDICHTEN,
Die te Gornichem in 't huis van wijlen Adriaen Daetfelaer, daer De Groot met de Bockekist werdt gebragt, onder de
geschilderde glaesen worden geleefen.

T. JUNIUS VINIIUS.


Toen Junius weleer was in de hooighste noot,
Waer van geen uytkomst seheen, of heeft hem van de doot
Sijn Huysvrouw in een Kist onschbaarlijk bewaert.
En sprack daer nae: Ghy zy't tot tweemael nu gebaert,
Met weedom d'eerstemael, de tweedemael met lift,
Toen uyt uw' moeders lijf, en nu uyt mijn kist.

MILTIADES.

Valerius Maximus lib. 5. cap. 5.

Miltiades, de Heldt, die vroom hadt voorgheftaen
Der Grieecken Vryen Staet, heeft quaeden loon ontaen,
Verweeuen fonder schuld't, oock buyten reedens schein.
Des Vryheyts yveraer die moft gevanghen sijn.
De dienst aan 't Landt betoont verdiende fuleken straf.
Die eeuwigh leeven fal moft leevend' in het graf.

Q. CAECILIUS METELLUS NUMIDICUS.


Metellus kloecck ter handt, en kloecker van gemoet,
Weeck niet van 't rechte padt, men lichte hem de voet.
Als hem nu 't Roomsche volck, verbanden uyt het landt
Haer onrecht was sijn eer, sijn onschuld't haere schandt:
Maar als fy met berouw daer nae hem riepen weêr,
Soo streekten 't hem tot vreught, haer tot dienst, bey tot eer,

P. C. HOOFTS.

KLINKDICHHT,
Aan den Heer HUIGH DE GROOT.

Weldige ziel, die, met uw' scherp gezicht,
Neemt wiffe maat van dingen, die gemaake';
En al de fleur der overlede saake'
Begrappen houdt met ieders reed en wight; 
Vermogend' uit te breën, in dierbaer dicht,
Wat raadt oft recht oit Godt oft menschen spraake;
Zulks Hollandt ooght, als zeeman op een' baake
In starloos weér, op uw verheeven licht:
O groote zon, wat zal ik van u maaken?
Een' adem Gods, die uyt den hemel laaken
Komet in een hart wel keurigh toegericht?
Oft een vermaast in top van 's hemels daaken
Gezuiver, om op aardt te komen blaaken,
Daar 't landt en liën, met leer en leeven, sticht? 1616.

Wellekoomst van den HEERE
HUIGH DE GROOT,
't AMSTERDAM,
Nae zijne langduurige ballingchap.

Rechtsvaardigheid houdt veë door evenwigt
De Rede fient met troebl, maer gezond.
Nu fprechen zoo veel ften uit eenen mondt.
Men taft niet meer in blinde duysternis.

Aan den HEERE
HUIGH DE GROOT,
Op 't beroepen van twee Leeraars ter doorluchtiger Schoole,
en zijn' koomst tot Amsterdam.

Int uw geluk zijn' oppang nam,
O hoogghgerezen Amsterdam,
En trof uw' eerzucht noit het wit,
Daar nu haar' heerepil in zit;
Naardien gy u ging stellen t'ehrhap,
Tot wint van waarde weetenschap,
En 't uwer onderrechning riept,
Twee helden, die der dingen diept
En stelt' afpeilen op een prik,
Van 's hemels kruijn in 't hart van flik.
Noch mangeld' aan uw' grootheit wat,
Tot dat het Delphifch puik in stad;
Quam ftoorten uit den boezem Godts.
Hier mede zijt gy buyten schoots
Van 't alverblindend onverfandt,
En midden in de zon geplant

*****

Der
Op de afbeeldinge van den HEERE

HUGO DE GROOT.

\[\text{D} \quad \text{Epist. celi, quod iure Batavia mater Horret, & hand credite se peperis sibi Talem oculis, tales ore tulit se maximus Hugo. Inflar crede hominis, cetera crede Dei.} \]

1614. D. HEINSIUS.

Dit’s ‘t pandt van ‘s heemels gunst, van Hollandt voortgebracht,
Dat zich met recht ontfette en by sich selven dacht,
Heb ik dien grooten H U I G wel voor mijn selfs gebaert?
Dit schijnbaer menschlijk is, de rest naer ‘t godliker aerdert.

UIT het Latijn vertaald door G. B.

ANDER.

Oe zou de duifternis dit Hollandts licht gedooegen?
Dat al te heemels scheen in aller blinden oogen?
Het ging een wijle schuil om klaerder op te gaen.
Wy haatten ‘t Groote Licht: een ander bidt het aen.

J. V. VONDEL.

ANDER.

Ee Zon des Landts wiert dus van Mierevelts penfeel Geschildert, toen ze gaf haer schijnfe op ‘t paneel;
Doch niet gelijk zerafted op ‘t heerlijkste in onze oogen,
Maer met een dunne vok van sterflijckhiet betaugen.
Om Duifchel te sprecken, dit’s de Fenix, Huig de Groot,
Wiens wijze Majefteit beschijnt den Werelunktloot.
Wie vraeht nu wat Cefis of Delsos certijts zeide?
Een Delfs Orakel meldt meer wijsheyt dan die beide.

J. V. VONDEL.
ANDER.

O Delf, beny geen Maes den grooten Rotterdammer,
DE GROOT is ruim zoo groot. d'Een'zocht het Hollandts jammer
Te fluiten door zijn' raadt: maar 't oor der twift bleef doof.
Men scheurde veel te licht om liefdeloos geloof.
Indien zijn Fenixgeeft verdeelt waar onder zeven,
't Vereeniget Nederlandt waar onverdeelt gebleven.

G. BRANDT.

DANCKDICHT
AEN
BORÉAS

Die zijn Excellentie HUGH DE GROOT
t'Amsterdam een poos ophielit.

Noorden wint, die, langs ons strooimen,
Knaegt den bloesfem, op de boomen;
d'Opgeloke bloemen schent,
Wiltzangk steurt, en lieve Lent;
En den May, die, met zijn zonnen,
Quam aemminiagh aengeronnen:
Wintervogel, guur en schrael,
Steur den zoeten nachtegael:
Schen de bloemen in de hoven,
Met een lucht van geur bestoven:
Knaegh, en eet vry ongetoomt
Zoo veel bloessens, op 't geboomt,
Dat vaft jammert om genade:
't Is geen noot; want al die schade
Moet nu uit voor d'overbaet,
Die de wijze Magistraat
Rekent by uw schorre buien,
Die den adem van het zuyen,
En den blaesbalgh van het weft
Stuiten, keeren, al hun best:
Zonder dat, gewis wy zouden
GROOTEN HUIGEN hier niet houden,
Noch fcefferen, in ons fladt,
Nu verrijkt, door zulk een fchat,
Dien de verreziende Heeren
En Gekroonden recht waerdeeren:
Och, hy had zijn reis gereckt,
Derwaert hem zijn Noorftar treckt,
Vrouw KRISTYNE, wiens betrouwen
Uitziet, om dit licht t'aenschouwen,
Dat, al festigh jaer gelezen,
't Hart van Hollandt eerft befoeht,

En nu hijght, om winterklippen
Te beflralen met zijn lippen,
Met zijn oogen, met zijn' mont;
Die de ruwe tigers wont,
Woeste bosschen fceert bedaren,
En betoomt de wilde baren,
Dat de zee heur' aert vergeet.
Sweden, oorelooghs magneet,
Die, te bloedigh in het wroen,
Zoo veel yzers hebt getroeken
In uw' boezem; gun dat wy
Zommige uren, aen het Y,
Ons verquicken met de gaven
Van den Helt, die aen uw flaven
Hangt verbonden, hoogh en dier.
Laet d'ien trouwften Batavier
Hier zijn ongemack verzoeften,
Eer hy neerval, voor de voeten
Van de trots gekroonde Min,
Uw' geelmede Koningin,
Die, geluekt mijn wensch en bede,
Ons den lang gewenfchten Vrede
Voort zal brengen, uit haer' schoof.
Op dien zegen moet DE GROOT
Haer bejegenen, en vinden.
Hemel, fpans gewenfschte winden
Voor zijn' jaght, en vlugge kiel,
Als de fladt die groote ziel,
Met GUSTAVUS lieverieen,
Ziet van Aemfls oever scheien,
En te water onder gaen,
Om in 't Noorden op te flaen.

Op
Op het vertrek zijner EXCELLENTIE.

Vonts daelt het hemelsch Wonder,
Met zijn stralende aengezicht:
Maar de GROOT, ons Hollantfch licht,
Gaet helaes! hier's morgens onder.
Hoe geluckigh is de nacht
Die den dagh uit hem verwacht!

J. v. VONDEL.

UITVAERT
Van zijn
EXCELLENTIE
den HEERE
HUIGH DE GROOT,
Aen de Wethouders van Delft.

INCONTAMINATIS FULGET HONORIBVS.

Helaes! wie komt mijn hoop vermoorden?
Wat onweer ruischt 'er uit den Noorden?
Verzekert flucks ons beste pant:
Verzekert, berghet Hollantfch wonder.
Hoe haelt de zon haer aenschijn onder!
O Baltischer meir! o storm! o strand!
Helaes! waer is de Groot gebleven,
Die voor de schipbreuck van zijn leven,
Zelfs onder 't opgeheven zwaert,
't Gezicht des Doots braveerde; en slerkert
Dan stael, voor eeuwigheid van kercker.
Noch bittern laster was verwaeart?
Dit was 't, Kristijn, dat u verraste,
Toen ghy naer uwe Rijckskroon taalte,
En zocht den schoonsten diamant,
U tot cieraet en room beschooren;
Maer zocht vergeefs; hy bleef verloren:
Een voorspoock van uw' Rijcksgezant!
Hoe luyfterden noch stracks uw ooren,
Die onverzaet 't Orakel hooren,
Dat in uw' Koninglijk palais
Zijn geheimenissen melde;
U in den dagh der Wijsheit stelde,
En toonde d'eere van den Pais:
Dan zaghen men Pais uw hart bewegen;
Zoo dat ghy den geschaerdten degen
Scheent op te fleecken, op zijn woort,
En met uw heiren af te trecken;
Die nu de Kristenweerelt decken,
En openen den Krijgh de poort.
Flus hoopte Munster hem 'ontfangen;
Nu delft heel Delft met lijckgezangen
Zijn' ingeboren in het graf;
Daer d'Afgunst, entlijck afgeronnen,
Zijn doot gebeente ruit moet gonnen,
Die za den levende noit gaf.
Och krancke troost in zulek een jammer!
Men stelt', gelijck den Rotterdammer:
Een beelt den wijzen Delvenaer:
Men paer' die groote nageburen,
Wier Faem alle eeuwen zal verduren.
Zoo sta de wijsheit op 't altaer.

J. v. VONDEL.
NEDERLANDSCHE JAERBOEKEN, SEEDERT Het Vertrek van Koningh Philips, EERSTE BOEK.

INHOUDT.

HUGO DE GROOTS EERSTE BOEK

K heb voorgenoome ten beëschrijven den vermaersten oorlogh onier tijden, dien men te recht magh bondt-genootschen noemen; wiij de Spanjaerst en Nederl.linders, volken gewond ont er een heerlich, en on-
der de deelfde banieren dikmaels ooverwinneurs elkander
vyandelijk op't lijf vallen: aëlowel hy ook de gedaente
van een Borgerkrijh heeft aengenoome, synde bin-
nen’s Landts partyschappen gevonden, onder den naem
van Prins en handvsten. Siet men op Regeer- of Oorlogs-konften, noyt
vruchtbaer floffe van voorbeeld; nogh oyt is ‘er tuschijn soo ongelijke
partyen soo langh en heevigh gevoghten. Verwonderen moet men sijn
ooever’t ftaet van vyandtschap, langh te vooren uyygetr0yft, en, na dat het is
opgewallen, oover het gewelt en de liften der maghtighe, de vanhooper
dwakke, nieuwe verbonden, en van binnen wederom oneeighedeen,
eyndelyk oover uyyheemfsche gunften, ongelukkelyk gefoght. Waer bi in
volgende tijden sijn gevoeght hebben ‘t vermeesteren van steeeden en
sterkten, vyandtlyke leeghers, somwijlen ook velds plaegen, seetoghhten,
landuerige beleegheringen, geen soort van oorlogh fonder uytneemendt
leerftuk. Dogh deëfs deingeijn zijn gefheidt in t’geftich van al de wierld,
feedert de faken der partyen sijn geveft, en alles tot oopenbaar gewelt is
uytgebarften: My fjal het lichter vallen, die deingeijn t’achtervolghen, die
en mijne kenniffe naeder sijn, en andere niet met gelijke doorfentheit
befchreeven hebben. ‘Eerfte beginfelen deëfs oorlogs, onsecker door
geheymen, verwart door toevallen, hebben rechts beroemde Schrijvers,
selfs ook in de Latijnfche tael. Dan aengefien, fonder deëfs, gene geen
volkoomen verfnt geven, acht ik ‘t niet ongevoeghlijk, d’oorfaeken der
beroerten, en ‘t gheen ‘er van den aenbeginne af is voorgevallen, wat hoo-
ghe op te haelen, op dat, met eenen opflagh, wat yeders ooghwit fy ge-
weef, met d’uytkoomt veregeleken worde. Seecker de grootheyt der ge-
sciedenisffen is foodaanigh, dat te ook uyyheemfsche vermaffen heeft opge-
wekt, om de penne in de hand te neemen: maer des te ondankbaber te-
gen het Vaeederlandt, afgunfijhger den voordeelen der naeckomelinghen,
worden wy gehouden, indien we van ‘t gheen ons heeft mooghen gebeu-
ren soo veel naeder te weeten, verwaverlofen het een naeuwerigher be-
fchrijvingh nae te laeten. Want selfs onse meefte inlandtsche schrijvers
hebben, door ydele en ongegronde geruchtien, nac dat die, door fucht
tot partyschappen, wierden onder den man gebragt, der leeferen lichtge-
loovigheid bedroogh. Daerenbooven, is er al yemant geweef, wien’t
nogh aan luft, nogh aan geleegehent, om aen de waerteh te geraekhen,
heeft ontbrooken, die selfs heeft sijn vernooght met gelijk als bloote
daghregifers by een te stelten. My luft het, naekt te vertoonen de be-
roerten der gemeente, ‘t overelegh en de flaatkundige bedenkinghen der
gener, die ‘t bewint der faeken hadden, en van waer de heerschappye is
opgevoert, waer die geëyndigh is.

De Volken, die het cylandt des Rhijsns, en de ten wederzijden aenge-
leeghene landen, tot aan het Kanael en de Eems-stroom, bewoonden, be-
hooren van deëfs kant aan Duytschlandt, van gene aen Oudt-Nederl.lant.

Dogh de meeste haelten kunnen oorprong en tale van de Hooghdyuttsche:
waer van daen hen koome gelijke drift tot den oorloogh, en verklaemingh
hun-
Om hunner vryheit; tot dat de Romeyen, t'zy bondtgenooten of ooverwinnaers, hunnen handel en konsten onder hen ingevoert hebben. Echter is hen bygebleeven den roem der waepenen, werende hunne dapperheit onderwijszn geoeffent, door onder- en op-plant. Naderhandt, als een meenigte van volken t'effens, als op een gegeeven teeken, in het Roomse rijk wijlen, is dees geheele landftreek vervallen onder de moogentheit der Franken; tot dat de heerfchap gesplit fijnde, een gedeelte den Koninghen van Vrankrijk, een ander den Keyferen van Duytschlandt aan- kneeld. Maer d'een en d'ander, als selve te verre van honk fijnde, hebben hen Steedshouderen beffelt, om hen, op den naem van Graeven, Hartoghien, of diergelycke tijtel, te regeeren en te befchermen, behoudens de fteeden, die, uyt eerbiet tot den Godtsdienft, den Bijfchoppes waeren toegëygent, toen eerft het Christendom aenfienelijk wierdt. Hartoghien noemde men, die gefonden wierden om ooverloogh te voeren, fijnde hen Graeven toegevoeght, wien het besorghen der geldmiddelen, 't beleydt in landt- en regt-faeken was aenbevoolen. Dogh naeulijx is te gelovuen, hoe dapper en dees en gene, door eyghen wakkerheit, door gunst der landfaten, door vaderfheid der koninghen, in korten hunnen itaat verbeett hebben. Al van eerften af verkreeghenfe, door allen wel te doen, gefagh en moogentheit: en soo hunne onverlaeghtheit groot was in den ooverloogh, hunnen Godtsdienft en hunne reedelighheit was het niet min in vrede. Voorfien met duifdaenigh bequaemenheeden, wordt hen voor een Steedshouderschap een altoosduerende en erfelijke heerfchap vergunt: 'tgeen des te lichter toegeftaan is, om datse, by ooverval van ooverlooghen, te veerdiger alle gevaeren fouden aengaen, wen het de befehermingh van eygen huys en haeye gold. Want om dat belooph der tijden hielden de sceeepsvlooten der Deenen en Noormannen by nae alle zeen en stranden beleegert. Eerlangh daer nae, t'zy door vreece of gunst, van d'erkenenis eenes opperhoofds ontfloghen, of de klem van grooter moogentheit gebroken fijnde, hoewel fy' er de gedaente van behielden, hebben heen hoogfhte, dogh wertplichtige, heerfchap, door de goedwilligheid der gemeente, vult gefelt. Den Vorften gaf men afgefonderde landen, en geringe inkoomften; dan echter genoegh, om hunnen itaat te handhaeven: want gierigheyt, ooverdaet, en andere gebreken, die niet feer langht geleeden zijn deurgeonfich, waeren toen ter tijdt verre te fecken. Alleen befat hen de heerfchucht, die acloude plaegh. Hier om hebben fe gedierghich geoorloght tuschen elkander, of met de nae-bueren; met eygen, niet met urytheemficha, krijgsvolk: want om de grenfen te befchermen waeren fe alle, elk om 't feerft, even wakker op hun hoede: gevielt, dat glory-fucht den Vorft verder voerde, dan felfs vielen fe niet traech in hem te volghen, op hoop van lorf en belooningen. Den teeghen bevocchten hebbende, befunken d'ooroverwinnaers den aedel met leen-landen, den burgeren met vrydom, eygen rechten, wetten, magiftraen, veylighige verfcherckingen der vryheit: ook wierden hunne naefthen niet eerder tot de regeeringh aengenoomen, dan fe deese giften, dien fe geflonken waeren, met eede beveiltight hadden. Van outs is de regeeringh van de Republyck geweest by tweek itanden, den Eedelen en Steedten; waer by, in sommige plaetsen, voor een derde, is gevoeght de Geestfelijkheit. Deese, wen het den noodt verreychte, vergezeld door afgeveerdighden: deeven wierden hun goedduken gevraeght over-der gewichtighede faeken: en vermoght men nogh schattinghen opstellen, nogh den teegenwoordigen itaat van faeken veranderen, selvs ook niet het geldt op- of af-fetten, fonder gemeente bewilligingh. Soo forgh-vul-
vuldigh was men, zelfs toen de Vorsten goet waeren, in hen alle gelegenheit te beneemen om quaedt te worden. Tot de bediening der gemeene ampten wierdt elk gevordert, die in aedel en in vroomheit, onder d'ingeefeten, d'uytsteltentie was; vreemdelingen wierden uyt het Hof, van het Raedthuys, en buytten alle bedieningen gehouden. Door deene gewoonten, en door deesen staet van regeeren, is der rust der Landen, op een gelijkmachtig regh, langh ftaende gebeeven. Seedert hebben de van langfaemder handt gerecifie beroerten die bloeyende en rijke volken allengekens verfwakt: tot dat de felve, ten grooten deele, door velle overwinnings, huulijken, en verbonden, cyndelijck syn geveallen onder de heerschappie der Hartoghen van Borgonjen. Die, uyt een heerfchent hyus gesprooten, strijdbaar, loos en algerecht synde, immer nae meeerder ge- laff flonden, door twift en tweedracht der Grooten hun vermooghen waependen, deesen dreycden, genen gaeven, beloofden. Dus helde in korten alles waarwersta stra fandelyngh te wachten flonden: en viel het gemakkelijck een verwarde vryheit den nek te breeken, door een uyftel- kende regtsg orde, ingestelt nae de Franfche. Want behalven dat yder volk sreegh syn eynigen Raedt, wierdt tot Mechelen opgerecht een Hof van gerichte, dat veelen gemeen was, om hen des te lichter de gedaenpte van een byrgery te doen aennehmen. Den gemeenten hield men fonder wa- penen, en buytten vergauederingen. Ook wierdt er opgerecht een Broeder- schap, met den naam van t Guilde Vlies, waer door de Vorsten, hebben- de van alle kanten ingenomen perfonaedjen van doorluche geboorte, en dienften, den glans hunner achterhaer aenfielijker, sijn felven sterker maeken. Onder deene konstenaryen handtfaedden de Staeten t'recht der gemeente: welken de geldmiddelen, uytgeput door oorloogh, of onenige andere noodfaekelykheid, vaek vereyfchten, dat uyt alle de landfchappen ter algemeener daghaerdt wierden beheesteven. De der- waerts afgenomene spraekken veelfijtens dapper uyt de borst, voor den welstaf van den Lande, en, 't geen hen 't hert gaf, als des gelaft synde. Ook had men geen kasteelen, nog in vrede krijgsvolck, ten zy alleen weynighe belettingen, op d'uyterste greffen, verdacht om de wipeltuerighey der Franfchen: daer benevenst tot onvoorfiene voorvallen drie duysten ruyters, het puyk des aedels, waer oover de voertreffelijkste hunner landtfaet 't gebiedt hadden. Maar men hield geen sceelvloot, wijl den oeverbruing der besondere schepen, felms om in onverhoede gelegenhe- den te gebruiken, groot genoegh was. Dees soo gelegendt een Staet der Landen oevergaaen tot den huuyt van Oofenhof, heeft den fachtlinni- gen aert der Vorsten, hoewel hunne macht, door byval der Spaenfche kroone, dapper was aengewassen, hunne mooghenheit, door gemaetigh- heit in regeeren, feer vermeerderd; cene konft, waer door de vryheit veel eer, dan door gewett, vermeerferd wordt. Want gemeenlijk de halfer- righeid door weederstreven teegen den dwingelanden aenwaft: onder meaerigh- en -fachtmoedigheit buyght men ligg syns fels, tot dat de haeder, door te veel toelaetens, bedorvenlijnde, 't geen mengewoon was in te wil- lighen, plaet uyt bevoolen wordt, en vrywillige gehoorfaemheid in flae- verny verandert. Hierentuften wierdt het gemeen, dat nu van de waepenen af was, geoffteer met het voorhouden van handtwerken en voor- deelen des koophandels, ten eynde, om en dinkoomsten te vermeerder- ren, en hen, in een veyligh en welvaerendt leeven, ontslaeghen van forgne, de bemoeyenis met het gemeen uyt den hoofde te brengen. Den groot- sten aenwaas heeft de vereenigingh met Spanjen bygebracht. Maer al van toen af, wanneer de maght en middelen der Vorsten soo geweldigh d'oo-
verhandt naemen, begonden verrevisende luyden, uyt de seeden der Spanjaerden, die ëch door gemeensameitheyt van krijsdiensten hadden leeren kennen, en de verfcheeydenheit van de haere, niet ënder vreeche, een onmijdelijke veranderînhg in de Republiek te gemoet te zien. Want soo langh de naeburgerhe volkhen, van gelijken oorprönk, door den selfden yver ënterwyl den geluayert fijn groot geworden, is hen lich gevalchen in broederlijke vriendsâhp te leeven. De Spanjaerts en Nederlanders verschillen meet in alles, en daer ëf ënovereenkomsten horten ëf vry vinnighe teegen elkan- der. Beyde fijn fê in lof van oorloghs dapperheit van alle eeuwen af feee beroemt geweeft; alleen waren deere't t'ambacht ontwênt, ëy ënder Italliaen- ûehe en ooverfcheele toghen, door langhe krijgsoeffeninghe, en onder des belooningen, geïaetdigh opgewakkert. Maer de Nederlanders, een volk voorwaer naeu by 't hunne, dat, uyt ënjverheit om winf ët doen fijn geenes arbeïds onthuieren laet, fijn dienthalven meer gefet op vree- de en koopmanschappen, echter niet om ongelijk ët dulden. Geen volk is'êr, min greitig nae eens anders; meer in de weer, om 't fijne voor te ftaen. Hier van daen koomen in een hoekje van den aerdtdoem fulk een meeninghe of ët teeden, dicht by den anderen, en geterker, eerst nae de seekant en op de froomen, naederhandt doorgaens over al, volgens den aenwas van aenkomelingen van buyten, en voortdjinthg van cygen huis van binnen. Dus fijn fê, nae eenmael 't woedendt Noorden uytgejaegt te hebben, acht volle eeuwen langh, van uytheemse waepenen onover- wonnen en ongeplûnter gebleeven. Dagh het rijk van Spanjen, na onder verfcheeyde ëegevo尔斯en veel van hunne seeden ënvoorgeerîht ët hebben, is eynydelijk het beit der Gothen geworden; die, nae een vermen- genis van den aert hunnes oorprönks met die van hunne wooningh, ons van oude en nieuwe schrijvers worden beëchreven te fijn luyden, welker moedt teegens allen arbeïdt en gevaeren onverwinnelijk is, die men twij- feld, of geld- of eer-sîghtigher fijn, die hoovaerdigh fijn, ook tot ver- achinght van andere; in 't ënt van godsdienst, vol eerbiedigheid, voor weldaeden hen beweefen, niet ënder erkenenis, maer soo wraekful- tigh, en in ooverwinningh soo verwoet, dat hen teegen, een vyandt niet schandelijk, niet ongeoorloft dunkt. Strijdigh van aert hier teegen zijn de Nederlanders, een volk doortrapt, maer buyten schaede van ander; en wijders, geliijk gelegen tuschen Vrankrijk en Duytschland, soo ook in seeden gemaetigh tuschen die beyde, niet ënder gebreeken van beyde, maar ook niet ënder deughden. Niet licht foudt hen yemant bedregen, niet ongewoonen op 't lijf vallen. Datse ook eretijts in diepe godsdien- stighg de Spanjaerden ët hebben behoeven te wijken, dient ten be- wijse, dat, seëderse het Christen geloof eenmael hadden aengenoomen, hen, als fijnde een hert en ziele, geen waepenen van Normannen heb- ben konnen dwingen van geloof te veranderen, datse met geen dwaelingh, al te vooren gedoomt, beïmer fijnde, soo veel een werken van gods- vrucht te kot geëfht hebben, dat men genooffaekt is geweeft de beïtt- ingh der gesellijken te bepaelen. In't algemeen is hen beyde aengebo- ren, hunne Voorsten te eeren en ontâgh te draegen, tot verwonderens toe; maer de Nederlanders houden de wetten boven hem: onder welken dekmantel vaek onluften ontfâen fijn. De Katlijnen fijn eenigernaten meer gefet, om geregeert te worden, als sommige andere Spaensche vol- ken, en echter hoe grooten vryheit ëy fijn ëlven aenmaetigen, willen ëf die in andere niet dulden. 't Grootege gevaer leght hier in, dat der Vor- ëten bekoommeringh gaende, als verdeelt, over twee rijken, nogh de Nederlanders yemant in gunst boven fijn, nogh de Spanjaerts neeven
A uij \figh,

Men set uyt de seeden der Spanjaerden eech verande- ringh in de Republiek te gemoet.

Oovereen- koornst en verfcheeydenheit der Nederlan- ders en Spanjaerts in seeden.
De Spanjaerts trachten de Nederlanders onder hunne weten te brengen:

Wat Karel de V. die 't met erbij der op toe-leyde heeft afgeschrikt.

DrieRaedtshooven.

figh, veelen konden. En fecker alle volken, die door heersucht gedreven worden, wanneer hen de eerste aenslaeghen wel gelukt zijn; trachten voor een tweeden hunne Bondtegenooten t'oovermeeserten, haer te sleepe onder hunne wetten en gewoonten, Ooversten en rechters oover hen te fel- len, en hen met schattingen te bewaren, om alioo 't gebruik en 't bewint der gemeene krachten in hun gewondt te krijgen. Deus gingh 't toen met den Spanjaert, die, gewoon Italien te regeeren, Amerikate doorplunderen, oover de Nederlanders, met hun, door erfenis der Vorsten, als in een eevensooon 'taende verbonden getreden, 'tselve recht of eenen dekmantel van oorloogh focht. Ook flak hen nogh in de krop het haeltelijk gefagf, dat Adriaen Floris soon, die naemals op den Roomfchenstoel racckte, wel een heyligh en vroom man, maer echter een Hollandër*, in Spanje gevoert had, den hooghmoedt van Croy, de onverslae degerigehe des heeren van Chevres, die aller kerkelijke en weereldtijke ampten te koop hielden, waer van figh ter naeuwer noodt door de waepenen geredt hebbende, hen doght, 't niet te lafferen waere, foof 't then' nu op hunne beurt betaal fetten. Sy dan, vleyende die 'tgrootlief gefagf hadden, beffchimpten foof een ydele schim van heerschappij, in een landt, alwaer men't in de Magiftraet koomen den volke haff dank te weeten; waer de Vorsten naeu- lijk een geringhe fomme van penninghen, tot groote faken, ter smeke, verkreeghen. Dat fecker te vergeefs de paelen tot buyten den Ocean en de Middelandfche fee wierrden tijtgcfet, als men binnen 's lands heeren, onder wierten te buygen, vondt. Maer echter hebben fe niet konnen winnen op de gemoederen der gener, dien, in Nederland opgevoet, de liefde tot het vaderlandt, en de bekende fcheidigheid van dien landtgraet, verplicht hadden. Hoewel Keijer Karel bekoort en wel ernstig in beraet geweëft is, om het geheele weefen van den faet te veranderen, en alle de fcheiden en landfchappen tot een fijk 'taemen te smelten: infonderheer feedert hem Vlaendre en Artoys, gevrijf van al het recht dat'er de Françoys op hadt, tot loon fijner ooverwinningen voor Pavie waren toegevallen.

Maer daer van heeft hem de verfcheidenheen van fcheiden, keuren en vry- heeden afgeschrikt, ook durfte hy die niet weghneemen. En voorwaaer, foo verre van daer is't, dat hy oyt hebbe gewillt deef de landen den Span- jaerden onderwerpen, dat hy in teegendeel meermaals betuyght heeft, dat, indien hunnen hooghmoedt teegen de lijfdaerij heefer volken quaeie te horten, daer uyt groote fwaerighe te volgen fonde: hebbende ook fijne foon verwechten, dat hy, onder de Spanjaerts opgevoet, hunnen aert hadt hadt ingenomen, de welgelegenheid heefer landfchappen, den inborg der volken, niet te wel kende, of ook verachte. Voor hem, die figh ver- fliet in billij van deughden t'oordeelen, in ampten en ftaeten naer waer- dye uyt te deelen, hy toonde figh aan alle fijne volken den felven vorst; niet gedooogende, dat de Spanjaerts figh langh bekaehten oover den in- draght en befswaerniften hen in den aenvang fijner regeeringhen ooverko- men. Maer 't bewint der Nederlanden nam hy waer in eygen perfoone, wen't fijne faken leeden, of door fijne naefte bledoedverwantere. Die, in's Vorsten aewefen, 't algemeen beleidt der faken hadt waer te nemen, wierden tot onderlandt toegevoeght drie Raedtshooven: aen het eerste fonden de faken van vreede en van oorloogh; aen het tweede was het landthaven der wetten, toefight op billikheid van burgerlijke orde, en magt om in gemeene geheelhen der landfchappen te vonniften, toebe- trouwt; het derde hadt bewint oover de geldmiddelen, en 's Vorsten inkoomen en behoeften. Die eerfte vergaederin gh, gemeenelyk befaeende uyt de aensienenfjekte heeren van den Nederlandfchen aedel, en die
die, door 't verhandelen der gewichtigste zaken, den grootsten huyster hadt, vullen wy, met haer eygen naam, den Raedt van Staete noemen. Maer Philips, midden in de weede der rijken sijne vaerders, omheint met pluyftrijkers, sijne jeught doorgebracht, daerenbooven een fluyfchke deftigheid, spaerfaemheid in woorden, schuwighe van allerhande gelyn-
schap, aengenoomen hebbende, was selfs in selden t'eenenael den Spanjaertgelijk, en gaf niemand toegang, dan in die taele. De vaeder dan oovercre zendt, om sijne oude daegen, ontlaat van alle forgen, in ruffe te flijtten, yveren sijn den foon in 't bewint der zaken te flellen; wiens heerfchijf, sijnen huysse aengebooren, nogh door geen ondervindingen befaedght, niet lichtelijk met of paeen gedoochen konde. En behoeft men niet te twijfelen, of hy en hebbe geloof, dat de trouwe en dapperheit der Spanjaerden hem een treffelijk werktyugh sijner heer-
schappye strekken fouden. Hoe geweldigh een drift de gemoederen der Koninghen bevanght, om wetten en vryheeden, die de klem hunner mooghen beteugegen, met voeten te treeden, strect het aanmerkelijk en schrikkelijk te gronde raeken van Vorsten of volken, genien in oude en laetere tijden, ten klaeren voorbeelden. Dat Philips door den sylvn geeft gedreven sy geweest, hebben ook selfs eenige Spanysche volken naederhandt ondervonden. Maer de Nederlanders, (dus sijn de volken,) te vooren beschreven, nae hun grootste gedeelte, vervolgens noemen) nu foo verre gekortvlekht, dat sy heesooraeemden, dan echter selfs thoen nietgetfelt, om sijn der dwingelandy onderwerpen, waende men, dat met des te meerder vrucht fouden geleert worden an de handt te gaan, om dat men van die kant treffelijke gelegenheeden op de naeberige rijken, te waeter en te lande, verhoopte. Ook lachh' er 't fact van mi-
noeghen vcrhooien. Want als Philips den oorloogh teegen Vrankrijk, meer uyt oorfaeck van euygen hyus kraekel, als ten dienste lijner onderdaene in Nederland hadt aengevanghen, is de geeyfschte schattinge, toe-
flaan by d'Algemeene Staten, naer langwijligh beraeden, en veele omweeghen, als of hen 't weygeren waere geoorloof geweest, en daer-
booven met bedingh van voorwaerd, dat sy selfs ontanghers tot die schattinge stellen fouden, by hem, die geen de minfle vryheid was ge-
woon, voor een miidaet doorgegaen. Seedert dien tijdt heeft hy de ver-
gaederingh der Staten, haer als een faemenrotting duydende, wel fcherpelijk verbooden. De Spanjaer haer hier op ontseagen sijn niet dit miynoegen te fixoen, foeckende sommige door 't vertrappen der wetten sijn eenen wegh tot cerampten, sommige ook tot rooven en plunderen, te baenen. Sy dan, wel billifende van hoe groot een dienft het waere, alleen doen en laeten by Vorsten te sijn, door welkertegenwoordigheid de Nederlanders voorheen onderfchraeht, niet alleen haer selven, maer ook dikwils Spanjan gereegeht; de vrede met den Françoys nu geveht sijnide, hebben den Koning bewooight nae Spanjen, als het pykjuwel lijner heerfchip, weeder te keeren: eengeel, om dat hy voor beroerten in dat rijk, en voor den Turk, wiens maght ter sijn ge-
weldigh aenwic, was bekommerd; daer benevens, om op de schanhhten van Amerika des te naeder een wakeende oogh te hebben. Den aedel hier te lande was ook dat pas prachtigh, en in huyster van cerampten uitteef-
kende, maer berooyt van middelen; t'fy door euygen ooverdaet, of arghelt der vorsten, die, onder feijn van hooghge flachten, de voortreffelijkste onder hen al 't hunne hadden doen infchieten. In wijfverheit, meecwaer-
righet en schranderheit van geeft ginge allen anderen te booven Willem, door erften in het huys van Chalon, Prins van Oranje, in Provenge in
in Vrankrijk; doth sijn oorprong had hy uyt het huys van Nassau, een
gehaft in Hooghduytichlandt, dat wel eer, tegeen den huys van
Oostenrijk, nae de kroone des Keyferdoms geleeten, naederhandt sijn
onder becherming van het ooverwinnendt huys geelt verheeft. Dees,
van sijn eerste jeught af van sijnen vaeer, die den Hooghduytichens
godsdiens beleedt, wegh genoemen, in 't hof opgevoedt, van Karel
feer besint sijnde, hadt door 't voeren van de veldtheerchappys, en 't be-
kleedt der gewichtighefe gefanctchappys, de konst van regeren geleert.
Hier by quam de oude doorluuchtighyt van sijnen huyst, treffelfe geoe-
deren op versheyde plaetsten in de Nederlanden, groote dapperhyt,
konst van sijn felven binnen te houden, beleidt ooverekenkomende met
sijne grootmoedighyt, en geen fortuyn soo hoogh gaende, daer naer hy
sijf niet hadt konnen schikken; noyt sijn wreechtheit en gierichyter verder
van eenighen aert vervreemt geweest; doorderhendt was hy in 't nae
vorluchten van selvs de verregeefente feeken, hetght van geheugenis in alde
dinghen, door veelce beoorluchtheden maghtigh in 't winnen van de gene-
gentheeden sijner onderdaneen. Hy hadt het Stadthouderchapp over
Hollant, Zeelant, en Utrecht. En dat geesfij begriet in sijn het
besorghen te gelijn van recht en waepenen, binnen de paelen der gege-
vene landstchappen. Maer Lammmorael, Graef van Egmond, Stadthou-
der oover Vlaendre en Arbois, oopenhartigher van aert, hier op sijn
krijgsmans, vertrouwde veel op sijne daeden, veel op sijne achtbaerh-
het en gunst hadt hy verdient door sijne heerliche ooverwinnahen, by
Sant Quintin en Grooterelingen, op den Françoys bevochen, ten waere
hy sijn des te veel hadt toegeschreven. Dees twee oevertroffen alle
andere in glory en flact. Want Brabant, als sectel des algemeenen
gebiechts, heeft geen befornderen Stadthouder: d'andere Stadthou-
derchappen sijn van minder aensien. 't Amimiraelchapp ter sée, dat in sijn
sijfelv aenhienfelyck is, hadt grooten luyfry door Mommaranny, Graef
van Hoorne, uyt doorluchten flamme in Vrankrijk. Deefo soo groote
en goedacene mannen was het den Spanjaerts noodigh van kant te hel-
pen, eerst Nederlandt naer hunnen sin konden opschikken; 'tgeen ook
desteslichter om doen seelen, door diense, met het handdhaeven hunner
weerdighyt, en 't kanten in pracht teegen den Spaenfchen hooghmoedt,
hunne inkoomeffte geweldigh ten achteren gefet hadden: van gelijken
ook alle andere grooten, die in rijkdommen by hen niet haelen konden; maer
de melsee van den smallen aedel aengaeende, die waren of door oover-
daeft of door 't niet opbrengenhen van den oorloogh goedt en geloof quit.
Door welke benauwtheeden se echter niet, volgens de hoop hunner vy-
den, terftont van hunne maght en gefaig sijn ontbloot geworden; maer
hebben hunne kloeksfinnighyt in wakkerheit geipips en ingespannen, om
door allerhande middel hunne achtbaerhete staande te houden; veelce fo-
ten de gemeene onheylcen tot reddingh of bewimpelingh van de hunne;
tgemeen stoot verveerde en vloto tocheurhingen, om, nae dat yder door
de melsee hoop of wanhoop gedreeven wierdt, party te kieven. De on-
derlinghe frijdhieeden der Grooten in Nederland, en de verscheeyd
inlichthen des aedels, leyden den Spanjaerts de brugh s'huyn floutethy;
terwij sommigghe Oranje, en die we reeds genoemt hebben, andere ver-
scheeyde huyfen aenningar. Maer de gemeente was des oorloogs war,
geduldigh in 't verzdraegen van rampen, ingenomen met liefelde tot ruft,
afkeerig van cerampten, op geen dingh geelt, als op koopmanschappen
en 't houden van gafferyen, om geldt te winnen en te verdecen. Doht
ecen mensche om 't leven te brengenhen en te pijnighen, om hoedanighen
gods-
godtsdienst het ook waer, verwekte deernis en meededooghgen, zelfs in den genen, die voor duldaenigh een wreethic niet hadden te vreeën: langh bleef deefde droefheyt echter by fuchten en traenen, aler die door de kon-
stenaryen der Overheen quam uyt te barsten. Dan naerdien deefde faeck
by eenighe een oorfaeck, by andere een dekmantel, geweeft is tot het op-
vatten der waepenen, beniik voornemens des feels oorfspront wat grond-
gheer op te haelen. Den Christelijken godtsdienst, in de eerfte tijden al-
leen om haere eenvoudigheitt eeroer thigh, hebben Leeraers van verfche-
de wijsbegeerte, die defelve eerlangh daer nae hadden aengenoomen, yder
met de gronden hunner leere, en wyders Joden, Grieken, andere, met
de kerkgewoonten hunner vaederen, opgetoft; om de majesteit des
godtsdienfts, niet te vergeefs uytgevoenden, door haere plechtigeeden,
tot vruchtbaerer gebruyk te bekeeren. Maer deefde langh vry, en het
aenmeemen der felver aen het goedtvinden van elk in t befoender, of van
kerken geftaen hebbende, allengskens meer en meer in gebruyk geraekt,
door wellprekkenheit der leeraeren, door toestemmingh der Concilien,
in een wet en nootfaelikheitt verandert fijnde, wierden door d’opvol-
gheende blindheit der tijden, en door duyffere omweeghen van frutwisten,
lichtelijk ftaande gehouden. En hertenutfchen hebben de Roomfche
Bischoffen, die altoos in groote achtbaerheit en aensien geweeft fijn,
nac’tuytchoffelen der feeden in Asien en Egypten, en van Conflantino-
polen, dat met haer nae t’hoogfhie gefaggh dongh, als een geestelijck rijk
opgerecht, ’thooghbwint des feels aen haer behouden, Kardinaelen tot
byfitters gkehooft, en voorts een lange reex van moogenheden vaftgefeel,
onder dat figh yemant daer teegen verfette, door dien de meeste volken
in Europa de Christelijke sfeeden, door onderwijzers vande Roman afgefo-
den, hadden aengenoomen. Hier van daen is’t dat allerweeghen de La-
tijnfchene kerkgewoonten, en in Godsplichten die taele ngebruyk geraekt
fijn. Dogh fy, naer datte ’t gefaggh oover al het goddelijck hun eegendom
geampt hadden, begonden nieuwe wetten uyt te geven, d’oude te ver-
klaren, de Heyluye Schriften den gemeenten uyt de handt te neemen,
voorgeeche schaeddelyk te fijn, dat de weetserigheid van ongeletterde
luyden ’t oordeel van d’allergroutte faecke aen figh nam. Dus ftoent
hen schoon alles tot eygen eer en winnt aen te leggen; en de gebreken
fijn door d’ongeboendenheit der geestelijken foo hoogh gefeeltghen, dat ook
fy fels bekenden, dat’er middelen tot voorsteningh aengewent dienden.
Maer met het opdaeghen van een schijelijk licht der geleertheit, ’t welk,
door een nieuwe vondt van alles door den druk gemeen te maeken, de
duyffenis der voorige eeuwen verjaeght hadt,elyn’er opgetaen, die,
hebbende belooft, benevensalle andere konften, den Godtsdienst te fuy-
veren, alle dinghen naear de getuygeniffen der Heyluye Schriuffere fouden
omweeghen. Aengenaem was dit den volken, dient’nu al der koften
en der onhyeelen verdnentede, figh te gelijck verheugghen, dat hen wierdt
gelerte, niet door een anghffvalligheitt bedeefheitt, nogh door blinde ge-
hoorsaemheitt, maer door Verker vertrouwen, en minder gebooden, den
heemel en de geluulfaelikheitt te verwachten. Ook was het den Voriten
nief teegen de borit, dat de maght der geestelijken, die nu fels de thronen
der Koninghen al genoeghsaem onder de knye hadt, wierdt beteuuego. Maer
als men gewaer geworden was, dat de handt der geneesmeesters niet enkel
vaat aen theeelen der wonden bleef, dat’er wargeheeten, die alles t’onderf
booven wierpen, tuflchen quamen, dat men figh uyt eygen hoofde aen-
machtighe, t’ghen hen van d’Overheeden te verkrijgen ftoadt, en datte
nu onder elkander ooverhoop laeghen, nogh’eryemant was die hen ver-

B
eenighen of hunne geschippen slissen konden; ja wat een werk het inhadt, een gebouw, daer foo veel eeuwen oover getimmt was, om verre te worpren, kreegh men een mislaechten in dat onordentlijk weeden der faeken, als 't welck niet van gelijcke kraght foude zijn om de gemoederen der gemeente in toom te houden. En de gevoelens van Jan Hus door Duytsch-landt, van Wikleff door Engelandt, der Waldensen door Vrankrijck, nu weeder leevendigh geworden, van daer in Nederlandt oovergebracht, begonden, door byeecoomt der ingefectenen, door ommeangh met uyttheemlich krijgsvolck, en eyndelijk door 't drijven van handel, onder t'gemeene te loopen. Wijders heeft de eenmael toegelautene vryheid van veranderen seer veelee godtloose en gruwelijckegedwintheeden ingevoert. En dat'er geen ander landt in deele tijden vruchtbaer van dieregelijke monsters is geweest, als Nederlandt, sal hy lichelijck geloooven, die de schandelijcke en teegen Chrihusluktlieke gevoelens van David Joris, van Delft, en d'oproerighe meeningen van Jan Beukel soone, van Leyden, tot in de grondt sal ingesyn hebben. Van deexe beeyde, Hollanderenijnde, die sigh gelieten door heemelsche aenbloeinge vecht voo zijn, heeft den eene, een glaschrijver, tamelijke middelen vergaerd, en eene aanhangh gemaakt, die na fynne dootd is oovergebleeuen: den anderen, een kleermaker, heeft getracht tot Munster een koninkrijk op te rechten, en eenen oorloogh, hoewel ongelukkigh in fijn uytkoomst, aengevanghen. Ik bevinde, dat d'allerwijfte Vorsten teegen de verfchillende in godsdienst middelen naer de groottheit der dwaelinghe, nae 'tgetal der misdaegh, beraamt, en in 't werk gefelt hebben. Daer de krachten elkan-deren opoewoghen, wierden omwijlen tweederley gefvintheeden in 't gemeen aengenoomen, op een scherf onderhouder der wetten, op dat se onder deen dekamantel geen oproer quaemen aen te rechten. Anderfints, die de Keyser en 't Coniglie gehoort en veroordeelt hadden, wierden uyt de kerken gedreeven, of, viel 'er fwaerde vermoeden, uyt de befinere vergaerdedigen geweer. Ook foute men hen niet teeenmael in 't onge-lijk fitten kunnen, die den geenen, die verkeerde en den seeder scha-andelijcke gevoelens leeren, met ballinghchaf, of berooyingh van ampten en verbeurmaekings van goederen, geftraft hebben; tot dat se allengskens fighen beetter gewonden. Dit oordeel echter foont aen den Magiftraeten, die, door foodaenig een kennis neemen en onderfoek, niet hun eygen ongelijk wreeken. Den geestelykhen was toegelaeten, de afgedwaelde door onvoorsigtighen welder te reijt te brengen, en van de geestelycke gemeenschap uyt te fluyten: toen voorwaer was de orde van onderfoek te doen wettelijk, daeden alleen wierden geftraft, gedachten bleeven onbehaelt. Maer door wreepe vervolginghe te woeden tot het bloetpleehgh der gener, die te gelijk een felve Godt en een felve Vorft behoorlijke eerie-biedt en onfagh droegeh, fulks dacht den Bischoppen onmenschelijk, en den Vorsten niet veelvyllig. Dogh de Roomlycke Paufen, fynande allengskens foo verre uytfenspas, dat se hun gefagh, door schrandere vonden verkreeghen, door schrik verfeekeren; hebben gewilt, dat de felve sawere en wreepe fralfen, die de Vorsten, arghwaenig hunne vreefe te veel toegeveen, teegen schuldige aen laendvervaareet gefelt hebben, ook te- gen de weederfreeschers hunner beluyten, als weerrpanninghen en vyanden Godts, fouden in 't werk gefelt worden. En is den Bischoppen aanbe-vooelen, niet alleen nacuw onderfoek te doen in hunn bifold, maer hunne gewoontte is ook geweest, daerenbooven, werwaerts het hen goedt dacht, Inquisiteurs te fenden, met seer breedstrekende maght; eene facke, die haer begin genoemen heeft omtrent vier hondertjaeren hier te vooren. Deeie ver-
DER NEDERLANDSCHE JAERBOEKEN. 11

verkooren 't hunner hulpe byfitters naer hun welgevallen, ondervaegheden, op eede allerley Flagh van menschen, van hoedaenigh een flae of gelegenheit hy ook ware. Door welken trek niet alleen de geheimeenifien der huynen, maer selfs der gemoederen op 't naeft doorinnuffelt worden; dewijl, hoe yemant schremachtigher voor meynedt is, hoe hy allermeet figh felven verraedt. Hoewel hy ook fonder dat naeuwlijx konnen verborghen blijven, welker gewiiff te te naeft gaet, voor beelden van heylijghen, en het misbroodt in de kerk, of wanneer het langs de straeten wordt omgedraegen, te knielen. Bloe tomoedens was genoegh tot den kerker, geringh bewijs ter pijnbank. En wiert den bewroegden niet vergunt selfs ten minften de getuygen te hooren of te weederleggen; als of de getuygen felve en de waerheit daer door fouden gever loopen. Den weertlijken rechteren was hier in geene andere maght gelaeten, als alleen de gedoemde, by vonnis der geestelijken, te straffen. Welker veele, als om frijt, door allerley vonden der yfyllijekte wreetheeden, figh fochtten te Quiten, om hunne godtsvrucht beeter te doen blijken. Andere, die voor faegen, dat fulk een orde van rechtsplegingh niet alleen voor haet maer ook voor gierighet een oopen deure was (aengesien de goederen verbeurt gemaeckt, en 't bedraegehen niet fonder winft gepleeght, wierden) gedooghen niet, dat hen het kennis neemen dier facken onttrokken wiert. Maer aan geenen oorden ter weert is deepe Inquisitie met meerder strengheyt in swang geweest, daer in Spanjen, fijnde tot dien dienst verkooren de monniken uyt de orde van Sant Dominicus, naer een oude infinitellingh teegen de Joden en Mooren, die, gedwonghen door de Konighen tot aen neemen van de Kerkeefden der Christenen, heymelijk weaker tot hunne afgewoorene dwaelinghen vervielen. 't Gheen in 't eerst, uyt haet teegens de Barbare volken, niet onaenganem fijnde, naederhandt allen anderen fonder onderscheht den nek gedrukt heeft, met een wonder doortrapte snoothooit in 't naeftpeuren en belaegen; gemerkt men scharpe toefight nam op yders spreeken, ja ook swijghen; geene vrienden moght men meer ver trouwen, vriendenfhappen waren bedrijgehlijk, en hadt men veellijts fijn verklikker op fijde; foo dat nu klaerlijk bleek; dat' er geenighen mensche soo onnoosel of onberijpelijk was, die, in weerswil van haer, fijn leeven en fijnen ftaet behouden konden. De dat van my niet op 't haeltelijk ver swaert, maer naer waerheit verhaelt wordt, fullen niet ontkennen, die gehoort hebben, dat'er in Spanjen, en by nae geheel Italien door, feer wære beroerten, ter oorfaeke van die Inquisitie, en dat van luyden fuy ver Roomsgelint, jae binnen Roman elve, onthaen fijn. In Nederlandt is Keyser Karel de eerste geweest, die by plakkaet op 't fluk van Gods dienst orde gevelt heeft, nae dat hy, op de rijxvergaerderingh tot Worms in Duytrichlandt, Luther gehoort en gedoemt haft. Van geldtboeten is men gekomen tot lijftraenen, werende die plakkaeten om de flappigheid de rechteren tot feevenmaele toe vernieutwt en veriswaert. Onder anderen wiert gebooden, geene boeken, ten fy met voorgaende goedtekenningh der meefters van Loven, yttre geven; de jeught nae't voorschrift der felver tonderwijwen. Die reeden rakende de Heylighe Schriftuere gevoert, of, om hunne godsdiens t'oefenen, in heymelijke vergaerderingen geweest hadden, fouden, wae ten mannen, met het fwaert geftraft; vrewwen, leevende in daerdep gedolven worden, met verbeurtemakingh van goederen, foo noghants, indien te alvoorrens tot schuldtbekeningh quaemen, wat die hartnekkigh bleeven, wierden ten vure gedaemt. Daarenbooven waar ter, die, op valsche gevoelen betrapt, voor de rest onschuldh, fijnde, figh bekeerdente, de fulke wierden buyten alle bedie ninghe gehouden. Die den B ij foo-
foodaenighen geherberght, en die hen niet aengebragt hadden, moesten de ene straffen met den schuldighen draegehn; in teegendeel hadden d'agenbreghers, om hen op te wekken, vrity het van straffe en vereerighen te wachten. Veele scharpe peenen hadt men geflecht teegen de verdachte en vluchtinghen; maer strenger teegen de hervulich; en op dat de rechters, afgeënhert door de straffen, onder eichijn van meedooegenheit, niet quaemen de plakkaeten te kreuen, wierden hen ook belaft den Inquisiteurs, wien de Keyler met berichptuen voorfien hadt, de behulpaeae hande te bieden. Alleen de stadt Antwerpen, die door eene vrityhet, uytneemende met gehoorfameh gemaetigh, tot ongeloofige rjikdommen was opgevoert, sijn verfotoute te klaeghe, dat de Hoogdhuytiche en Engelse, uytmaekende een groot gedeelte van hunne koophandel, door die strengheyt van d'plakkaet verjaegh wierden, verkreegh hier op, dat de vreemdelingen een weynigh meerder vrityheyt, fouden genieten, en dat d' punt van d'plakkaet, waer door de vervreemdingen van goederen en testamenten der misdaedighen, gemaet fels fels voor hun rechtsooverderingh, verrichtte en verbruoken wierden, waer sijn een groote verwaringh in den handel ontfoent, in hunne stadt geen plaets foute grijpen. Dat foo straffe plakkaeten van een, die uytter aert tot geen strengheyt helde, hebben kunne gemaakt worden, sal ons min verwonderen, foo wy fien op de kracht van de godsdienst, die toen ter tijdte geen verflcspende gevoelens dulden konde; die, daerfe beheerde te klemmen om de gemoederen te befaedighen en te verbinder, door een gebrek der menschelijke swakheit, de allerbitterste stoffe van haet en vyandichap geworden is. Boovendien, was dit gevoelen den meeflen vorften toen ingedrukt, dat een lichaem van den Staet door eene godsdienst beeft, als door eene ziele, en dat het met de geestelijcke wetten is gelegeh en als met de menschelijke, waer by men allerbestt sijn rekeningh vindt, wanneer er geen een 't gemeen gedaen wordt. Dies de Keyler, nae de voorbeelden in Duystehland, des te lichter ooverrecht is, dat, d'eerbiedigh omtrent de Geestelijken onder de voet getrapte fijnde, de gehoorfameh e'huwaerts felve van geen langen dier sijn foute, en door een korte straffe kunnen krachteloos worden gemaakt een vergift, 't welk een al te grooten toelaetigh th voedtich sreekte. Maar het teegendeel d'uytkoomst geleert; en het ombreghen van veelene alleen gedient, tot eenwaas van grooter meenighte. Wel is waer, dat de dinghen, die we door 't lichaem oefenen, uyt vreee voor doodd en pijnen, gewelt en heerschappy sijn onderworpen; maer de ziele, gelijk 'e vry en onfterfiffelijk is, laet haer, door vuer nogh sfeert, ontweldighen, 't geen se cenumael uyt haer fels heeft opgevat: dat meer is, de gevaeren selve lokken haer aen, en men acht het faeigh en heerlijk, buyten pijne van eyghen gewiffe, d'allerweestfie en faimadelijkfie weedommen uyt te staen, getuyegen hier van geven ons en de gelliedeensiffen der oude Christenen, en deef tijden. Want nae d' ombreghen van niet min dan honderd duy-fent menschen, door beus handen, feced dat men een proef heeft willen nemen of dien brandt door bloet te blussen waere, is 'er foo geweldig een menigte door Nederlandt opegetaen, dat somwijlen 't uytvooeren der oopenbaere straffen, 't elken als 'er een misdaadigh van wat meerder aenissen vooortquam, of de pijnen t'afgrijfelijk scheenen, door oproer verhindert wierd. En dit waeren de reedenen, die de Koninghinne van Hungaryen, welke, uyt laft van haeren broeder Karel, d'Opperlandtvoogdy oover Nederlandt bkeleyde, hadden bewooghen, hem, terwyl hy sijn in Hooghduystehlandt ophieldt, in perfoone te gaan vinden, en te berich-
MARGARETA VAN OOSTENRYK.
HARTOGIN VAN PARMA.
ten, tot hoe deelrijk een vleesbank, en vernielen van mensen waeren uytgebaardt vonden, die men middelen van voorziening noemde. Philips echter, door dit alles geefnits afgekrit, droong harder aan op 't gleen fijn vaeder begonnen had, verwaerende de strengheit der plak-kaeten, en meer andere middelen beraemende, om 't quaat, dat nu rects diepe wortelen begon te schieten, uyt te roeven. Behalven andere ge- meene reedenen van dit fijn bedrijf, kan ook deefse byfondere gijft wor- den, dat hy beflooten hadt het gefagh des Paus van Romen tot veele fak-ten te gebruyken. Want, dewiij die, door het toestammen van foo veele volken, in fijne maght hadt Koninghrijken wegh te fehenken, 't recht, de gerechtigheid, en al wat billijk heet, te beschikken na-'t hem dienftrigh scheen; liet hy fijgh beduinden, dat, foo hy maer hem door gehoorfchat- en gijdienfveedheden, den genen die hem naeft waeren, door yder te begiftighen, op fijne fijde krijghen konde, hy aen hem oovervloeidige fteen en dekmanit foude hebben. En daerenbooven hadt hy by eygen en fijn 's Vaeders erwaereheit gelet, hoe fwaer en haechelijk 't waere, tot vyandt te hebben eene moogenheit, welken felfs die hem den oorloogh aendoen, nae d'oolverningh, om vergiffenis bidden. Dus ftoonden dit pas de facken, dit waeren de fcheiden des volks, in Nederland, toen, mits het vertrek van Koningh Philips, nae d'Oppeerlandvoogdye gedonghen wierdt. Oranjen en Egmond waeren niet buyten deefe hoop, maar bey- de voorby gegaen, onder dit voorwenden, dat, den eenen voor den ande- ren getelt fijnde, fy den Staet door gederig wrobben in tweeftal bre- gen fouden. Dies foten men toen in twijfel om de keur van twee Vorf- lhinnen, Chiirtierna, wiens man geheet was Françoys, Hartogh van Lottringe, Keyfer Karel haeren oom, en Margareta, die, fijnde een dochter van Karel buyten echt geteelt, eerst Alexander de Medicis, naeder- handt Octavio Farnefe, Hartogh van Parma, getrouwht hadt. Chiirtierna wierdt door de gunft van Oranjen en der Nederlanders gedraeghen, maer hier teegen arbeiden Ferdinandy Alvarez van Toledo, Hartogh van Alva, en Anthonis Perenot van Granvelle, Biischop van Atrecht, die eerstijts 's vaeders onafzeydelycke dienaers, en tot het beleidt fijner wigh- tighfte facken gebeefich fijnde, van Philips in de felve eere gehouden wierden. Alva, afkomstig uyt een der voornaemste geflaghten in Span- jen, was op veele plaeten met het oppervellechfchap oover heeckrach- ten voorfien geweef, en hadt voor den Keyser heerlijcke ooverweringen, voor figh felyven grooten roem behaelt. Perenots vaeder Niklaes Perenot, een Borgonjen, die, boetende de geringheit fijnes afkomstigs met veer- dige gijdienfveedheden, door een ftaehwakende fherhandheit van geeft, de hoofliche fijfien en doortrapheeden hadt ingefoogen, 's Keyfiers geheymen Raedt en fijnen geoeelbewaerd geworden was, heeft deefe flaeten, nae twintigjaer bediennen, fijnen ftoene naeglaeten. Maer gelijck van Alvas wrecden en hooghmoedigen, soo ook van Perenots dub- belen en bedrieghlijckens aert, die, wen hy maer 't belangh en de groot- heit van fijnen vorst kon beovederen, figh verders geenes dinghs bekreun- de, hebben foo veele volken lafferlijk gefprooken, als hen beyde ge- kent hebben; infonderheit de Hooghandtyfche, die, 's Landgraeven ge- vangheni geenen anderen te laf leggende, 't groot gefagh dier twee on- der de voornaemste oorfacken des oorloogh hebben voorgegeeven. Als men dan in het verkiesen van Margareta tot Oppeerlandvoogdje oover de Nederlanden het goedvinden van deese gevolght hadt, hoewel het an- ders dien raedt aan geenen schoonen fehijn van reeden onbatak, te ween- ten, de naebeftaende bloedverwantchap, hoedanigh die dan was, en dat
dat haer man, gesecht in een stadt, die de Spanjaerts, meesters van't kalte fijnde, r'huinen believe hadden, tot een gijteaar haerder getrouwighet kon trekken; fijn de minoeghde harten der grooten door's Koningen vertrek, dat hen niet min verdacht, als den gemeente verdiertigh viel, nogh meer ontleecken. En dien dagh is wel den befonderenget geweest, waer in Philips den grontdaffgh der vryheid gefchut, of de Nederlanders blijk van weederspannighet teegen hunnen Vorst gegeven haben.
Want als hy, op fijn vertrek faende, booven de drie duyfèn Spanjaarden tot beffinght wilde achterlacten, onder feijn as of het waere tot befchermingh der grenfen teegen de Francesen; doogh in der daedt, om de groote vryheid der godsdienften aengewaen in den oorloogh, door ommegangh met uytcheemsche, naer fijn believe te bedwinghen, hebben Oranje en Egmond, die hy, op dat het min haeltelijk waere, en te beeter in de man wilde, hadt bellooten 't bevel oover dat krijgsvolk op te draeghen, geweygert dien laft, als trijdagh teegen de wetten, aen te necmen; en nu tot de reyfè gerecht fynfè, heeft de vergaederingh der Algemeene Staeten, die hy alleenlijk om afheite te necmen hadt verdaghaert, den Koningh verfoght de loofingh dier ongesiene foldaeten, met bygaende vermaeningh, dat hem gelieckte, om de Nederlanders te regereen, geene anderen raedt als dien der Nederlanders te gebruiken. Dit maakte den verburgen haet te onverfoenelijker, om dat te uycenen 't juyk der heerchappa, dat hen dreyghed, en de ftreken van regereeringh, begreepen te hebben: maer oopenlijk flont hy 't hen toe; want felfs het hy 't plaetten in den Raedt van Staete van den Spanjaert Gomes de Fingueroa, graef van Feria, dien hy voor langh daer toe gefchikt hadt, bezughen. Hy voede fijnne gramfchap onder dekèl van fehoon gelaet, en ooverleyde al van toen af in fijgh felven de wijfe van moedtkoelingh. En voor hem, die, figh niet verweederende oover de grenfen van andere nae de fynie te trekken, de reyfè ter fée genoomen hadt, hy is, tufchien schrikkelijke gevaren door, met verlies fijnere vloote, ter naeuwer nootd behouden te Laredo, haeven in Biskaje, aengekoomen. De Spaensche foldaeten fijn nogh een wijfe daer nae gebleeven, bedrijvende veel moedwil en ooverlaft; tot dat, nae de needelaeghe, op het eyland Geryv, (van oudts Menijnx) in het gevecht teegen de Turkcn, geleeden, niet, gelijk het de Nederlanders uytleyden, om hen een gunft te doen, maer om den afbrek der vloote te boeten, fijn weghevoert. Hierentussen heeft Margarta inh't befler der Nederlanden den naam, Granvelle de klen, gehadt; in wiene schanderheerder van vernuift, wakkerheit, vlaetfucht, ooverdaet, giereight, alle goede en quade hoedanigheheten uytteekeninge waren. En evenwel is niet soo feer fijn cygen gauwighet 't middel fijnere verheffingh geweest, als wel de vaalighet van alle d'andere, die, verloopen in welluften, hadden laeten voor bygaen de tijdt van't fluyten der teegenwoordighhe moogenheit, die naemaels in haer kracht fynfè, niet fonder geyvaer foudhe konnen teengegeven worden. Dees dan afericht in den Vorst te verplichten om hem fijnge geheymen te vertrouwen, en in gunstelingen te maeken en te vorderen, hadt aen figh getrooken de naulte kennis der gefantschappen, 't onjijfere van brieven, en alles wat men door verpieders te weeten quam. Tusthen hem en den Graef van Hoorne femeulde een oude vyandschap, eerst weegens Lalain, dien, fijnde getrouwen aen de fuster van Hoorne, hy de lak op 't lijf geworpen hadt, van figh in fijn gefantschap niet wel gegeven te hebben: ten anderen, om dat Hoorne voruyrighth nae het ftaadhouderfchap van Gelderland geftaen, doogh, door fijn hinderingh, niet
DER NEDERLANDSCHER JAERBOEKEN. 15

not verkreegen hadt. Omtrent Oranje hadt hy sigh tot nghth toe niet vreemt gedraghen, hoopende in hem een steunfel ijner achbaerheyt te vinden, maer, 't gheen de ftaerfucht gewoon is, soo verre, dat hy hem niet al te groot wierde. Om welke reeden hy, toen men de Magistraet van Antwerpen verkiefen moette, s'Prins afweefen hadt waergenoomen. Maer Oranje, die geen dingh minder kon verdraegen, als een ydelen schijn van cere, en dat een man alleen, vreemdelingh en van geringhe afkommt, niet fonder hoon en fmaetheit van hem en alle d'andere, 't geheele bewint van facken in handen hadt, heeft Egmontd, die juyst toen ter tijdt oordeelde, dat hy door Granvelle was verongelijkt, met hem 't beftel der ftevoogdhgy van Heidin beloof, dogh niet volbracht te hebb- ben, als ook d'Abdye van Truel, daer Egmontd voor eenen ijner vrien- den naer ftoont, en door hem was onderkoopen, met woorden ophiften- de, vervolghens meer ridders van den Gulden Vlieche, ijfne amptgenooten (want deefçe quaemen in die tijdt dikwils by een, fijnde van Margareta onthoobden, om hun gevoelen te uytten aengaende het verleckeren der grenfen) op fijne fijde getrooken, als of die fmaetheit en hoon hen niet min trefte, door welker raedt de Landheeren voor deefen de grootfte faeklen gelukkigh hadden uytgevoert. Waer nae die drie heeren dont- mootingh van Granvelle begonden te schuwen, en, geviel 't darfe gelij- kelijk in den Raedt geefeten waeren, oopentlijck elckerdars te vallen. Granvelle van fijner fijde niet stillstaende, spande alle fijne krachten in teegen heeren van groot vermoaghan, en ondersteunt met de gunfte deen- gemeente: hy verplichte door weldaeden aen figh mannen van wakkeren verflande: en onder die Karel van Barlemond en Viglius van Zwichel- van gelijken leeden des Raedts: daerenbooven wasden eerften hooft van de Geldrmiiddelen, deefen een Fries van geboorte, wel niet van grooten hyuyf, maer beroemt om fijne ervarenheit in veele faeklen, hoof- van den heymelijken Raede. Deefe bedeetelijk onder elckerd fchoolen- de, en de geheymen van Staet tuftchen haer afdoende, is den haet, door meenigherley argiwaen ingekankert, ten laeftsten tot oopentlijcke merk- teeken van partyfchap uytgebarften. Al voor fijn vertrek hadt Philips, om het fluk van den Godsdienc in beeter orde te brengen, van den Roomfchen Paus Paulus de vierde verkreeghen, dat fijne Landschappen door Nederland fouden ontflaeghen worden van het oppight der uyt- heemfche Bifchoffen. Want d'Aerdtbifchoffen van Keulen en Rie- men, eertijds hooftrteeden, gene van Nederduytschland, defe van Wals-Vranyak, hadden nu van de aeloude verdeelinghe by naer niet anders dan alleen den blooten naem behouden. Derhalven, deefel hun oppergefagh benoomen, en te gelijk de Bifchoffen van Luyk, Theroa- ne, Olenbrugh, Munfter, Paderborn, van een gedeelte hunnes optights ontbloot fijnde, werden binncken de Borgondische landschappen opgerecht drie Aerdtbifdommen, dat van Mechen, van Utrecht en van Kame- rik: onder deefse vondt men gestelt veele andere, welker bishoopen-floden in den lande van Brabandt fijnden Antwerpen, en 'sHartooghensbos, van Gelderlandt, Roermonde: van Vlaandre, Gendt, Ypere en Brugge; van Hollandt, Haerlem; van Zeelandt, Middelburgh; van Oover-Yfel, Decventer; van Arthois, Arrecht met Sant Oomeer, voorders Naemen, Groeninge en Doornik, fteeden die naem van hun landschap dra- gen. 't Was inder daer wel een oudt gebruyk, en niet felden van de Pauzen in 't werk gestelt, om den aenwas der volken, en op dat den Godsdienc des te gemakkelijker foudt konnen waergenoomen worden, nieuwe bishoopen-floden op te rechten, beneemende daer door een gedeel-
te den laft, die anderen te laftigh viel: en deefse forghè, weleer waergenoomen by de Vorsten van Ooffenrijck, haft Karel, andere dinghen in 't hooft hebbende, laeten waeren. Maer de oorfléken om deesef toe-legh nu te hervatten waeren by nae by al de weereet haetelijck: de eene, op dat'er meer en naeder by de handt zijn fouden, die op de feeden der Geefstelijken en d'afdwelinge van 't gemeen schafper onderfoek deeden, hadden de beleggers van dien handel zelfs opoentlijk voorgegijeven, klaegende, dat de quaelen door verfyum of oophlykingh der befoherhen daegelijx aenwieren: d'andere wierd toegeschreven de konsternaryen van Granvelle, die het Aerdtsbídлом van Mechelen en den Kardinaels hoedt van Romen hadt ontfanghen: de meeste voorpellinghe hen becloooren flonde, dat, aengefien de Prelaten van oudts het voorrecht hebben van ter vergaerderingh der Algemeene Staeten van Nederland eerft te stemmen, by, in die orde d'eerfte, en andere, die voor hunne verkijfinghe hem dank schuldigh waeren, (want de Paußen hadden den Koningh toegestaen het recht van Biffchoppen te noemen, dat van beveftighen aen fijh behou- dende) door een heymelijk verbonden met de Spanjaerts de vryheth fouden ooverweldighen. En mits den Biffchoppen hunne inkoomfthen uth de klooftergoederen waeren toegelijck, sijn d'Abten, welke orde in die tijdt een feer vrypoftighe tael vorde, d'eerfte geweeft, die fijh teegen deefse inftillingh gekant hebben, niet gefint fijnde onderkruppers hunner maht en midden toe te laeten. Die van Brabandt fijh by deefse voegende, baeden den Prins by gesmeekshchrift hunne voorrechten in acht te neemen, waer by verbooden was, de Priesterschappen, in weërwil van gemeente en aedel, te vermeerderen. Noogh quaemen hier by vele gevoelens van rechtsgeleerd, houdende, dat het ongoddelijk was de godtvrijlige mildaadjigheiden te vernietighen, en d'uyterfte willen en giften der tertue- de te bekeeren tot het geen, waer toe fje felyve die niet gegeeven hadden. En eenighge der oude Biffchoppen, infonderheid die van Luyk, roepende dat den Paus misleit was, veroolghen hun recht met groote drift. Der-halven hebben sommighe fléeden de nieuwe Biffchoppen niet ingenoomen, en de ingenoomene fijn by yder een met lepee ooghgen aengefien, en niet vry van schimp en fmaetheit geweeft. De Nederlanders met eenen alge-meenen haet teegen Granvelle ingenoomen fijnde, oordeelden de grooten 's Lands voor hunne en de gemeene faeken oorbaerden, d'Algemeene Stae- ten te vergaerdighen. Soo meeninghmen dan als'ter klachten vielen oover de berooytheit der geldtkaffe (want den volke van oorlooge, foo te voet als te peerder, quam een geweldighe fom van achterflaf, en men hadt reets begonnen de kooplyden in vreemde landen, ter faeke van de ge-meene schulden, te bekommeren, en de schatinghen voorneemhen jaeren ingevooyligh tonden op een eynde te loopen,) of oover vreef voor muyster en beroerete, dan preefhen die ouden voet van reegeren, waer van goede Vorsten nimmer een quaat gevoelen gehad hadden. En wat wonder was het nu, dat alles tot een deerlijk verloope en wanorde verval- len was, dewijl d'allerfinffore vleyert hen 't eeneigh geneesmiddel in alle faerigheeden wegnym? De teegenparty bracht daer op in, dat die luy-den niet al te wel wiffen t'ontveinen, waer fy met dien haet teegen een man, die den dienst des Koninghs meer beyverde dan hen lief was, heen wilden. Dat het feeker treffelijke Diénaers van Philips waeren, die, teegen's Vorsten mahten een andere, die naer de fijne dongh, fôtgen in te voeren. En wie dogh fouden fe fij, naer wien, den flaet veranderen fijnde, alles foude luyfteren? Abten naementlixx, miinnoeyght uyt infight van eygen belaungh; cenen Aedel, die naer hen hadt om te fien; alle andere,
DER NEDERLANDSCHE JAERBOEKEN. 17

andere, die, door besmettingh van gewraekte kerkfeeden, vlot stonden, die fouden quanfiys de Staeten fijn. Aldus figh behelpende van d'eeue fijde met het momaengesigt van eedigheid en onderdaenigheid, zen d'ander kant met dat van voorligthegte tegen de gevaeren, van forghe voor d'oude voorrechte, treffelijke pronknaemen van deughden, freedt yder voor fijne eygene groothet. Ook hebben dees dree voornoemde Heeren figh verhout eenen brief aan den Koningh t'ontwerpen, waer in ij rondelijk het algemeen bederf deeser landen onvermijdijjk verklaer-
den, soo niet Perenot die haeltige macht benoomen wierdt; doende met eenen versoek van onthuig hunner verschijnighe in den Raedt, en wijders onoverloedijcke beloften aengaende fijne beveelen, de achtbaerheid fijner fiaffer en de ebestherminghe des Roomchens godtsdienst. En nae 't ontfanghen van 's Koninghs antwoord, vol van goede genegeenheid t'hunwaerts, maer dat fijne bewindsthuizen af te setten, fonder alvooorens de faecke wel ondersoegte te hebben, buiten fijn gebruyk was; derhalven, indien fijne wederkoomt, waer toe hy hoope gaf, niet kon afgewacht worden, hy begeerde, dat yeman van ben figh dorwaert vervoegde, om van de gebeele faecke klaerder en naeder bericht te hebben; schrijven fe andermaal: D'at fijg niet wilden inlaeten als eyfchters tot yemants be-
shuldiginge, maer amptshalven figh verplicht wonden den Vorst alleen-
lijk te waerfchuwren. Dat het van die kant dreyegndt geavaer, al sweegen ij fychoon, genoegh voor hen sprak, dat fy niet buiten de waerheit ginghe: alhoewelze ook verhoophten, dat, ten opflegt hunner geboorte en diensten, hun schrijven voor soo vol suade aengenomen worden, als de waerheit waerfchuwren, en wel insonderheyt nu ter tijdt, in welke yders Land-
voogdijchap den Landvoogdhden naelijx toeliet van de handt te weefen. Deele dinghen hebben den Koningh bewooghen den tijdt te vieren, en Granvelle, die nu by de Landvooghdes felve begonde oover de handt te fijn, ten deele als een gefaghehber die al haer doen en laeten bespie-
de, ten deele als haer schaedelijk, door ooverfetten van den gemeenhen haet t'haerwaerts, heymelijken laft te geeven om nae 't Graeffchap van Borgonje te vertrekken: maer hy felve bekleede fijn vertrek met den schijn, dat, fijne vyanden hem nae 't leven faennde, hy derwaerts week, om't ge-
vaer t'ontgaen. Eyndelyk, hy heeft de Nederlanders in 't gemeech met vreef voor fijne wederkoomefte bekommertgelaeten, eenighe weynighe fijne vrienden met hoope der felver in de genegeenheid 'temwaerts opge-
houden; tot dat hy verder, 't fy van selfs of gelaft, nae Romen getrokken is. Hier nae beginnen de Heeren, die tot nough toe uyt den Raedt van Staete gebleeven waeren, op versoek van Margareta, weederom daer in verscheenen sijnide, om hun doen by al de weere aengenaem-
tee maeken, figh ten uytreften te pinjen in het waerneemen en afdon van facken, van d'anderde diende men figh weynigh. En de Koningh, die
fijn misnoeghen bedekte, was des te minder in hen met lopreectenen en
dankigginghen, vol minnelijkheds, te overborten, hoe hy meer hun alle gevoelen van quaeda wilde uyt den hoofde steeken: en fy, figh aenstellinge,
de, als nu 't spel t'eeneenmael gewonnen hebbende, hadden de facken van geldtmedelthen en die tot de wetten behooren aen figh getrokken; feggen-
de, dat den Raedt van Staete het opperbewint oover d'andere twee toe-
quam, en die hen dient en gehoortaenheid schuldigh waeren. Dogh de
gebreeken, die gemeenheyt plaets hebben, daer weynigh de regeeringh
op hunnen duynt draeyen, deefelte fijn ook hier in korten tijdt dopper aengewaffen: verfuyym van 's Landts inkoomften, verlappinghen onder de
facken van gerechte, gedurende hevige tweedracht, misdaeden onge-

C straft;

Oranje; Egmond en Hoorn e rea-
den den Ko-
ningh door
vertebde
brieven
Granvelle
fijne haete-
lijke macht
to benee-
men.

Granvelle
knijp be-
vel om te
vertrekken.

Die van
kant fijnste,
pijken figh
de grooten
ten uytter-
in't waer-
neemen der
facken.

Trekken
de facken
def geldt-
medelthen
den wetten
een-
gaende aen
fijh.
HUGO DE GROOTS EERSTE BOEK

18

fraft, ampten nae gunften vergeeven, 't fy dan datfe, foekende de gunst van al de weerslote wonen, veele dinghen hebben moesten doen, om sygh aengenaem te maeken, 't fy dat de onheylen, die immer onvermijdelijk sijn, den grooten, tot nacdecel hunner achtbaerheyt, op den hals geworpen worden. Minder hielden de wint ook binnen aengaende de godtsdienst, dat die veel lighter door reeden ingeplant, dan door gewelt wordt opgedronghen; sijnde ten laetften ondervonden, dat tot voedstel van de syckte hadt gediend, 't geen voor geneesmiddel gehouden wierdt: 'twelk, of fe 't gedaen hebben om by 't volk wel te faen; of uyt eyghen ingebooren aert, afkeerigh van wrechteth; of uyt vermoeden, dat onder het dekfel van Inquisitie de laevernuye verboorghen lagh, en de treffelijkeren 's Landts gevaer liepen, til ik daer laeten. Immers dit gaet vaft, dat en sy felve van de Roomscber kerkfeeden niet sijn afgeweken, en hy, die 't hoofft van deese raedtsflaghen was, niet toegelaeten heeft, dat in sijn Prinsdom van Oranje in den godtsdienst yetsverandert wierde. Egmond, om, aengaende deese, en andere swaervichtighe reedenhen, 's Koningshes meeninghe t'ondertstaften, in Spanjen gefonden, wordt aldaer met foo groot een bewijs van cere, als nooyt yemant voor hem, onthaat, en beschoen; en Philiphen, naer in 't breede betuyght te hebben sijn geneegenheit tot de Nederlanders, en dat alleen den Turksehen oorloogh hem ophelicht van hen weedere koomen beoeken, hadt ook eenighe hoop gegeeven, dat, op 't goetvinden van Bischoppen, de plakkaten dus verre fouden kunnen gemaekt worden, dat de vryheit der gefteheede of doorstraffen, of door ongefrast te blijven niet meerder gaende gemaakt wierde; maer inder daedt was hy geheel en al op de strenghhte fijde overgevalen. Want foo heeft hy, in Spanjen aengekoemen sijnde, aldaer verftaen hadt, dat'er vееle, en ook de voornaemfte van 't klooster van Sant Hidoor, geveolen verschillende van a'engenoome leere en kerkfeeden hadden, is hem niet genoegh geweest mannen van beroemden verftande, en vrouwen van eedelen bloede, jammerlijk door 't vuer te laeten ombrengen, ten waere hy fulx met eyghen ooghen, als een vermaehlyk schouwpel, hadtaegsen: door welken schrik d'oneechigheeden gemoeft sijnde, waende hy dat hem door de flappigheyt der rechteren gelijcke uytkoomft in Nederlandt misgunst wierdt. En ook op denzelfden tyds maakte hy er verbondhen van onderlinghe hulpe, tot uytstroo- ingh der kettereryen, tot Bajane met den Kon- ingh van Vrankrijk. Egmontt tot de sijnweeder-ge- kert sijnde, brenghe een ydelye hoop moede.

Sy se- gen, dat de godtsdienst veel eer doore reeden, dan door gewelt, kan ingeplant worden.

Onderstui- fhen mijthen sye niet af van den Roomscber kerk- reeken. Egmontt in Spanjen gefonden, worden veenveldig onthaat.

Philips geheet hem doop, dat de plakkaten, raekend den godts- dienst, sou- den konden gemaekt worden.

Op den tyds heen maakte hy er verbonden van onderlinghe hulpe, tot uyttrooghing der kettereryen, tot Bajane met den Koningh van Vrankrijk. Egmontt tot de sijnweedergekert sijnde, brenghe een ydelye hoop moede.
ten van 't Concilie van Trenten hadt voort te vaeren. In die vergaende-ringh was, ræckende die geloofspunten of kerkelijke gebruiken, niets met allen verbeterd, om welker wille geheele volken sich van die Room-sche Kerke hadden afgeondert: alleen was scharpe toefight beraamt op het leeven en de feeden der geestelijken, waer daer deel selvs verbittert, gene nicht geneesich wierden. En voorwaer het leeven der gener, die tot den Kerkendiant waren verkooren, was in Nederland ten uytcriften ongereegelt en bedurven, soo verre, dat te daer van niet anders dan den blooten naam en d'inkoomsten behielden: en genen andere, die sich met meerder heevighe teegen 't afkundighen en invoeren der beluyten ge- kant toonden. In sommighe plaetsen wierdt wel gehoorfaamt, maer met byschrijvingh van deel uytforderingh, waer toe Philips hadt ver- ftaen, dat niemant in sijn recht foudre worden verkort, 't geen' er by ge- voeght wierdt, om het recht van voorpraakfchap oover die kerken, en de paelen van yders rechtsgebiedt. Vry verder gingh die vrypoftime tael der Brabanders, welker feeden, en korts daer aen ook den Raedt van dat landtfchap, niet verweisehen, dat die maniere van onderfoek op eel geloooe te doen, die van dagh tot dagh dieper inkroop, strijdigh was, teegen die handvtefen hen van hunne waederen oovergeleevert, by welke de rechtsoorderingen gefehkt, en het onderfoek belangende de geestelijken binnen seckere paelen beluooten wierdt. Daer nae hebben ook an- dere de standvtaftigheyt van deel gevolght. Maer infonderheit gingh die kreeft schrickkelijk op onder 't gemeen, dat vuar en vlam sprak teegen de Spaensche Inquisitie, die hoewelte blijkelyk by den Koningh van groot ontnuagh was, en in alle sijn rijken haer gebruukyt hadt, en ook als een heylamaa voorbeeldt den Francoysen fmaelkelyk wierd voorgeeft, wach- te men sich echter in Nederlandt forghvuldelijk dien naam te spellen. Daer sijn 'er geweest, die op dees tijdent eent kort begrip van die leere, welke met den naam van ketttery wierdt uitgekreacten, aen den Koningh hebben oovergeschreven, ten cynde hy niet geuween wilde, dat die soo godtloos en verfoeyelij wierd, als hem die van verre en vanhaere vayanden wierdt afgeheildert. Door schranderheit van Oranje sijn ook ontbooden om tot maetigheyt te raeden, Georgius Caflander, en Franciscus Baldu- nus van Atrecht, mannen van groote ervaerenheit in doothzeeden der kerke; van deeften heeft men selfs nog een deftighe reeden, strekende om te verkrijghen vrye oefeningh van eenen godsdienst, die nu sterk door- gedronghen, dogh afkeengh van oproer, was. Dat daer aan den koop- handel, daer aan de vreed geleegen lagh: en of men haer slimmer hou- den wilde als de Joden, dien de Paus selvs hadt vergunt het onderhouden hunner kerkfeeden met geldt af te koopen. 't Welk alles te vergeefs geweest fijnde, hebben eenighg uyt vreewe van straffe, andere uytbegeerte van ver- anderghing in den Stae, begonnen hacchelijke reedenen te froyen, boek- jens te laeten loopen, om 't gemeen te toeten: Dat de Hoogheuytsche handthaevers hunnes godsdiensft, door den oorloogh, een gelijk recht beh- hielden; dat de Roomscbe bygeloovigheyt wederom uyt Engelandt was verdreeven; dat ook de selse die by de Deenen en Sweedden was uytgewor- pen, dat selvs in Frankrijk 't moorden en vervolghen niet ongewrooken was gebleeven, dat de behoudenis ooplykkelijk door de waepenen of door de vreede wierdt verdescight: en dat sy alleen, geneetien in 't midden van de vryheit, fonder die te genieten, de wrechtheit en het woeden hunner ver- volghers door verdraeghfaemheyt tijfiden; recht als of' er yts ware, dat het volk nauwer tot gehoorfaemheyt, als den Vorft tot een recht- maetighe regerings verplichte. De grooten oordeelden, dat te deel
geneegenhet der gemoederen behoorden waer te neemen, dewijle se in hunne meeninghe het daer voor hielden, dat se zelfs na alreede van den Koningh veroordeelt waeren; sommighe ook, om datse figh door huwijken verbonden hadden aen vrouwen van vreemden huyfes en godsdienst, als Oranje an dat van Saxon, Hoorne an dat van Nieuwenae, gelovende zelfs, datse daer door by den Koningh verdacht waeren, om dat se de nieuwe maght van den Raedt van Staeten, welke de Koningh haft quaedt gekeurt, ginghen invoeren. Om dan hunne faeke te vereenighen met de driften der gemeente, floeghen se handteaten't werk, om met alle nijverheid een vreede der godsdiensten, indiense niet konden een oopenbaere, ten minfsten binnen haere huyfes, te befoeghen, maakende de vreef der naeckende swaerigheden des te grooter, als andere die met minder reeden in de wit floeghen. Ten dien eynde wenden se voor de burgerlijke beroerten, die se ook zelfs ten deele maeken: 't sy datse gekoort hebben, dat den Koningh sone konnen omgefet worden, of de gedachten van andere nogh verder ginghen, dat hen in't veranderen van den Staat geen hulpe ontbreeken sone, uyt haet op de Spaeensche grootheyt. Sijnde dan uyt den Raedt gehebben, als te gemoet fiende de swaerigheden, die se onmachtig houden sijn te heelen, hebben sy ter gelegenheit van bruylotten, dan onder schijn van banketten, elken oever en weeder gaafmaelen geveende, andere, of door den band van maehschap, of door gemeenfaement van belangh, op hunne fijde gekreeghen; en waer dit heenen wilde is in korten uytgebarsten. Want als nu genoeghaem was gebleeken, dat'er een groote meeningh't selve begerde, en met hen een ooghweit hadde, en daerbecevens aengemerk, dat den Vorf en 't krijgsvolk verre van de handt waeren, dat het opperwint van faeken in handen eener vrouwe stont, dat de Staeten en Magistraeten der steeden de wreedtheit afrieden, en ondertuflen leeden, hebben veele edelen, maer buytten alle bedieninghe, en onder deelc se ook sommighe Roomsgefinde, teegen d'Inquisitie een verbondt gefloteen, ingeefelt door Marnix, waer by se gehouden wierden elkanderen hulpe te bieden, soo yemand dienthalven in gevar quaeme; en op dat niet onbekent bleewe, wat rugh sy't hunnen toeverlaete hadden, munte onder de voornaemfte hoofden van dit verbonden uyt Luidewijk van Nassaau, broeder des Prinsen van Oranje, die oopentlijk van den Roomschhen godsdienst was afgeweeken: waer uyt lietbeen kon afgenoomen worden, dat de rechte hoofden tot nogh toe niet te voorstijn quaemen, om hen te geleegener tijd t'oopenbaeren, en ondertuullen die dit werk voor af deeden hun vertrouwen gefelt hadden op der selver gafh, teegen de scherpe meeninghen van andere, die seelf taenmenningh in haere geboorte met de waepenen wilden gedempd hebben. By Luidewijk hadde hen figh gevoeght de Graeven vanden Berghe en Kuilenburgh met Henrick van Breederode, wien, om fijne oude akoomt uyt de Graeflijkheyt van Hollandt, en de tojuychinghen van 't ghemen, faeken los en ydel fonder behulp van anderen ften, de hop te hoogh hadde opgevoert. Dece, vergeliefschap met vierhondert verbondene edelen, sijn, op den vijfden van Grasmaent, ongewaepent gekoomen op 't hof van Brussel, alwaer ook thoen Oranje en andere, ter naeuer uwer nout door 't sterk aenhouden van Margareta bewooghen om weeder te keeren, vergaerd en faeten. Hun verfoek hieldt in: dat de Plakaaten rakening den Godsdienn of den Koningh, by gefwonden eerer algemeyne vergaerd Yingh van Staeten, mogh Claudt verander worden, en ondertuullen gschorft blijven: De Landtvoogdhes antwoorde op defect twee punten, datse het eerste den Ko-
Koningh ten beften soude voordreghen, het andere niet in haere maght stont: meer is 'er niet verkreeghen, dan dat den rechter en inquisiteuren soude belaft worden, in het onderzoek op het geloof wat meer bescheidenheits te gebruiken. Thoen eerst hoorde men den naem van Geu- sen, die naderhand niet min vermaert is geweest, als die van Protestan- ten en Huguenoten, waer meede als 'andere den Bondtgenoten weteen, dat hunne middelen opgeteert waeren, hebben dien voor een eernaam opgenoomen, willende met de beneeminghe van dien niet al te gelukkighen naem oopentacht te kennen geeven, dat 'e den Koningh ge- trouw fouden blijven tot den beedelfak toe. Dogh deerc dinghen geijen en gehoort sijnde, vielen daer oover verfcheeye beraadlaghinghen in de Nederlanden en in Spanje. Sommighe der gener, die omtrent Margareta waeren, keurden het verfoek der Verbondene eedelen voor billyck, andere voor nootfaekelijk; en feyden dat men 'er thunner geruhytheit ver- fcheeringh behoorde by te doen, op dat de vrees voor straffe hen niet op den oorloogh deede hoopen, fonder te verfwiijgen, dat 'er zelfs onder de grooten waeren, bedacht voor ongenaehdighe befluyten des Koningh's oover hen; en dat, indien hen dit ontyf óer wierde, fy; tot welker gebiedt de ftrijdbaerfte volken ftonden, en de benden van Ordonnantie, 't voor- naamfte geweldt van den oorloogh, de deeghen tot handthaeyvingh dier wreede plakkaerten niet uyt de scheede trekken fouden, om daer door naemendelyk, het moorden der burgeren, den eenen door de hand des anderen ienuevelende, te doen trekken tot voordeel en vermaek der Spanjaerden. Aen den Koningh quam brief op brief, en ten laetten Floris van Montigny, broeder des Graeven van Hoorne, en Johan, Markgraef van Berghen op den Zoom, vermaek met de eere van dit ge- fantschap, om sijgh, by die gelegenheit, van 't geaen 'er reets was om- gegaen te mooghien fuyveren, en byuten het toekoomende te houden. De Koningh sijsel, feer fwaerhoofdhig en sijgh ontfettende in de tijdin- ghien, die hy deegelijx van quact tot algheer kreeggh, gingh met de voor- naamfte grooten in Spanje, en de Nederlandtische raeden, daer teegen- woordigh, en ook dikwils met sijgh felsen te raede. Hem misheaghe t'ontwerp van maetgingh der plakkaerten, overgefonden door den Raedt van Staeten in Nederland, 'twelk leeraers van Onroomfchen godtsdienst, verfchaefers van plaefti tot verboode vergaederhinghen, en den genen die groove arghenis in't oopenbaer aenrechten, met de koorde of met het swaer straffe: sijnde allen anderen opgeleght hunne dwaelinghen af te weerhen, of 't Landt te ruymen: dewij hy meer voor sijne achtbaer- heit, als voor 't gevaer bekommert was, om niet te schijnen, geperft door dreyghementen, in te willighen, 'tgeen hem teegen de borft was: waerom hy ook, indien men het gewelt yeets toegeven moest, verbooden heeft sijnen naem in diegerlijke handelinghen te gebruiken. Dus verre noghrons gaf hy toe, dat het gefagh der Bifchoffen, welker ampt het waere, indien sijgh erghens eenighe onruut ontdeekte, daer op onderfoek te doen, wet geveftight sijnde, alle andere Inquisiteurs van den Paus byuten orde geltet, geene verdere kennishe neemen fouden. Vergiffenis fonder onderlichte te geeven, en ten fy naealvoorens de faemensweering verfbruyt te hebben, weygerde hy hartmekkiger als die tijden lijden kon- den, fullende naemaets vry grooten faeken toestaen: belooovend echter genaede en sijgh ooverkoomt. Maer 't vergaederen der Algemeene Staete, hoewel de getrouwhe steeden daerom baeden, alle Nederlanders in 't gemeen daer toe hunnen raedt gaeven, en ook sijn futter, die ver- klaerde geen ander middel te sien om de regeerinhug langer meeefter te blijven.
blijven, en d’onderdaenen in gehoorzaemheid te houden, emfigh daerom aenhiëldt, volharde hy plat af te slaan, belaettende veel eer de waepenen, te neemen en waertgelden den Duytschen te betalen, om dies te veerdigher krijgsvolk gereet te hebben, daer by voegende, dat hy ook niet twijfelde, dat de selfde getrouwheit der Nederlandtsche Grooten, welke sijn Vaeder soo meeningmael had ongedoencen, hem, in’t uytvoeren van sijn’s Vaeders plakkaeten, niet soude ontbreken: gemerckt het eenen ygelijken wel vrylont in gevoelen te verschillen, maer dat daer nae het oordeel aen den Vorst, aen den onderdaenen het gehoorzaemen, front. Dogh fy in teegendeel hebben ‘t hichelijk daer toe gebracht, dat’er geen toerustyling van gewelt is ondernoomen, voorwendeende de berooythuyt van penninghen by kalft, en dat, indien men sigh begondt te beweeghen, de verbondene Eedelen wel d’eerste sijn souden in den oorlogh te beginnen, waer toe uythoomische bondsgenootschaften sigh van alle kanten aanbooden; ‘t welk, gelijk ‘t om eenen fchrikte maeken booven de waerheit wierdt vergroot, soo ook niet t’eenemael buyten waerheit was. Want sommighge van der naeguberen, die aengaende den godtsdienst met hen van een, of niette veel verschillendt, gevoelen waeren, om in hunyghen landt hunne faeken maghtigh voort te fetten, gaeven hoop van hen, teegen d’onverfettelijkheit van Philips, met waepenen en middelen te blijven. In Nederland waeren drei soorten van geseintheed, die ‘t geseifgh des Paus van Rome wraekten. De ligghteoooyghheid der Weerdoooperen, die sigh in Vrieslandt en d’omliggende plaetfen hadt ter needer gefet, waer voor men om de oneyntije verdieeltheden onder elkan- deren, en om dat fy de Magiftraeten en de waepenen verworpen, niet feer te duchten hadt. Maer die geseintheed, die van de Augsburgsche Vergaederina, en haeren leeraer Lutherus, den nam draecht, wierdt door de vriendschap der Duutjche Vorsten en eenighen schijn van recht getijjft: want om dat Keyser Karel sijn Nederlanders onder het Hooghdytich verbonden getrokkhen hadt, en ook een gedeelte der felter van ochts her onder de heerfchappy van dat rijk geftaen hadt, vondt men ‘er die seff- den, dat ook de vrede der godtsdients daer toe beoorde: waer op evenwel feer light geantwoord wierdt, dat de Nederlanders, schoone men de schattinghen en vrydommen hun deel hadden, niettemin een geen-ruyme reex van eeuwen herwaerts de wetten van Duutfchlandt en de be- fluytten der Rijxvergaederingen niet hadden aengenoomen. Niet veel van deepe leere verlicht een tweede, die, booven andere, inforderheit opgeheldert door’t vernuut van Zuingius en Calvinus, sigh al voorlang met d’Augsburgsche hartelijkheid hadt vereeniget, waer niet in feaken van godtsdienst bevornde, dat alles veel eer tot krijgliche hartnekkiëgh, dan verdraeggh- faeme eendrachtighheid geneeghen is. Deepe wierdt door een gedeelte van Switserlandt, en ook eynigh van Duutfchlandt geoffent, als ook van Geneve, dat hier door alleen feer vermaaret is geworden: de selve heerfchere boovendien in Engelandt, behoudens eenige weynighe gewoonten en oude kerkfeden. Maer voornaemelijck was haeren aenhanghersen de moet ge- reecken door de dappere krachten, die te Frankrijk door gekreechen had- de; soo sterk in getal, dat alle andere hen niet vergelijken konden. Deepe dan en andere hebben ‘t nieuw ontwerp van maetignigh, dat hen wierdt voorgehouden, niet min strengh, dan Philips te fagh, geoordeelt: dit ook quaellij neemende, dat, in plaets van het gevoelen der verfoghe algemene faetsvergaederingen te vernemen, de meeningh der land- schappen elk beander wierdt afgevaarget, en dat niet van alle, nogh naer d’oude wise, maer van die begonnen fijnde, welke minder vryheit, en
De Beeldstoring in den Jaare 1568 in Waenderen en Elb
hand begonnen en in wynig Tijds door gans Nederland verspreit.
DER NEDERLANDSCHE JAERBOEKEN.

1566.

De Landtvooghes beooghe sijn ne der men te verenigen, aen naetuwen hunne schuytboeken te voorfchijn, gy preeken en oefenen hunne godsdienst met nieuwe plechtigheden, als of in 't oopenbaer de leghenen, waer mede hunne heymelijne byeekoomsten befawerkt wierden, oovertuygen wilden: ook deeden ze de ballingen, dien geen ander mislaedt, als de godsdienst, uyt het landt gejaegd hadt, tot hen koomen, en by deede voeghden sijn niet weynighe, die, de vinnighe strengheyt van 't klooster leeven wars sijnde, daer uyt liepen. Sie daer dan een vervaerlijke meeninghe sijn op doen, die in soo grooten getaelde toevloeyde, dat, die de beginnen van deede faemelingh gezaen, verbaef ftonden. Toelaitingh fterkt hunne ftoutheid, of waer gewelt gevoerd wordt, derwaerts trecken sijn gewaepent. De verbonden eedelen, deede alle in hunne befehmeringh genoomen hebbende, kreeghen daer door, 't geruigtte evenwel de waerheit oover treffende, verfarterk. En niet langh daer nae, onsecker door wat aenleyders, onftont'ert een oploop van 't verachtfte graeuw, waer by sijn ook dieven vinden lieten, dat door de fteeden, en ten plattens lande in de Kerken vlieght, gaen, al tearen en beelden van heylighen worden ter aerde geworpen: hoedaenighhe beroerden eертijds onder de Jooden meermaels gaende geweest sijn; en niet ongelijk het onweer der beeldftormers, die Griekenlandt doorloopen hadt: jae sels heeft de waerheit sijn niet ontften Prieften en Geeftelijkhe te ftehen: de dolhette van een felve raerienen laet nogh kerkboeken, nogh graffteed van ongeschonden, soo fchichtigh in haere beweegingh voortlaende, dat, als van te vooren gelijkschier daar toe aengefpannen hebbende, heel Nederlandsch op eenen tijd in vlam fette; en ter nauewer noot maer weynighe plaeten ooverliet, waer in 't gefaghe of de waepenen der Ooverheeden de fterkte waeren: behalven dat die van Arthois, Henegouwen, Luxenburgh, en de naeftgelegene plaeten, hunne getrouwheyt voor de Roomfche Kerke en voor den Koningh onbefoedelt van foodaenighhe beffmettingh staende hielten. In fommeplaeten waeren d'Ooverheeden, om 't graeuw niet aan derjellige ongebondenheit te doen gewenngen, hen in 't weghneemen der beelden voorgekoomen; welken, alsje naederhandt roemden hoe se sijn in hunnen plicht gequeen hadden, Viglius fecr bevalligh heeft geantwoort, datse met verfiant waeren dol geweest. De leeraars van den godsdienst hebben 't door hart aandringhen soo verre gebragt, dat veel van de geroofde kerkgoederen wiertd weederom beftete, hen infcherende, dat se nu reets genoegh met haet belaeden was, die nieuwe schandvlek wel hadt kunnen derven. Margaretta, door soo scherfriedelijk een verwarring van faken hefthigt onafheyt sijnde, sijn wel, dat in deeven gevalle 't bevel des Könighs, die alles van verre hoorde, en meerendeels te laet, niet konde afgewaght worden, en befloot, om 't dringendt gevaer, waer door den Staat benart was, sijn naer den tijd, en den raedt der grooten, te voeghen. Want soo wel de verbonden eedelen, als de hollende gemeente, wilden niet gedooghen, dat andere bemiddelaers gekooren wierden, om met hen te handelen. Derhalven wordt de Landtvooghdelefe eyntelijck, nae veel teeghenfreevens, soo verre gebragt, dat se den eedelen belooft ver-
geestelt heyt van al het begaene, fonder yemants naelee. Sy van hunne sijde hebben affant van hun verbondt gedaen, voor soo langhe de verfcheekringh.
ringh duerde. Het woordt vergiffenis en Roomseh godsdienst, een voorwaerde in 't eerst daer by gevoeght, wierdt, om datse daer op slach- ken, naergelaeten. 't Ghemeen toegefaetn in 't toekoomende veiligh ter preeke tot onderweer in ti mooghe verfaemen, op de plaetsen, daer die tot dees tijdt toe gedaen wierden, mits dat het sijn van gerheens aen te rech- ten, en draeghven van geweer te sfeinen hadde: blijvende de plakkaten gefchort, tot dat de Koningh en de Staaten naeder daer in verordent hadden. Hier op fijn't erterftont eenighe nae verseheyde plaetien afge- gaen, die, alle voorder gewelt verhinderende, met het verdragh bevesti- ghien fouden, 't geen 't gewelt hadt afgeparft. Onder d'eerste was Oranje, die nae Antwerpen, dat allesints in luchten vlam van een hache- lijk opreer ftoent, gefondh fijnde, de gemoederen van die maghtige ftaat, in welke hy, onder de tijtelen van zijn geflaght, dien van Erf- burghgraef voerde, wist te winnen: alwaer hy niet alleen ten platten lande, als elders, maer felfs binnen de vetten, booven d'ingewilleghe pree- ken, ook de nieuwe kerkplichten hadt toegelaeten, en dit kon hom, hoe- daenighen nootdvangh waer hy ook voorwend, niet eenenemael ontschuldi- ghien, fonder ondank by de Landtvooghdeffe te behaalen. 't Selfde was ook, nevens andere, toen te tijdt den Graef van Hoorne weederevaeren, aen wien daerenbooven den Baroen van Montigny, fijn broeder, d'on- vervoelnelyke verbolgenheit des Koninghs uyt Spanjen hadt overge- schreeven. Dogh meeerder angst wierdet hen op 't lijf gejaeght door brie- ven, gericht aen de Landtvooghdes, en onderzechht, waer uyt getien werdt, hoe de geheimfte raeden hen nu reede veroordeelt, en ter doodt verweesent, beldden. Sy dan verdaghvaerden sigh onderlingh, en fijnte faeemen gekoemen, te Denremonde, om over de gemeene fække te raet- pleeghen en te befluyten 't gheen hen te doen ftoent, flaende yder teoogh op Egmond, als ervaeren in 'n oorloogh, en beftint van de soldaeten. Maer hy, 't fy doore beloften beleefhen, 't fy fijnes plichts gedachtigh, ver- klaerde, dat hy den Koningh, wat hy ook moght voorhebben, foudé gehooffaemen: dat men, door gemaetghide raedflaeghen, moest poot- ghien fijn gemoet te verfachten, en de voorighhe nootfaekelijkh, door getrouwheit in 't toekoomende, rechtverdighhen: niet bedenkende, dat groote aenflaeghen, en die den Koninghen teegen de bortf fijn, niet fön- der gevaer aenganven ghien worden; dat, wanneer de beginfelen wel gelukt fijn, op het volherden heyl en loon te wachten ftaet: maer dat, foomen aen 't verflappen raekt, waer op de heilen volght. Beeter was Oranje beraedhen, die, fienende dat den fivier der opgaende beroertn weynigh nae fijn ooghwit luyfterde, den Koningh door brieven verfooght, of 't fijne Majefteyt geliefde goet te vinden, dat hy fijne ampten moght aflegghen, om naer Duytschlandt te vertrekken, en aldaer in stilte en ruft te leeven. Wien Philips liftelijk antwoorde, en dat, met konftenarey die de meefte kracht heeft, onder fchijn van rondigh. Want nae den Prins wel har- telijk betuyght te hebben, dat hy hem in die beroerte tijden, in welke hem fijnen dienst soo hooglijck noodigh was, niet foudé begeeven, ver- maende hy hem, dat hy fijnen broeder, verdaght van sigh te menghen in de dinghen die daer omgingh, slechts voor soo langh van hem ver- fenden foudé, tot dat alles beledadigh ware. Maer hy, noog beeter in 't veynh afgerecht, hieldt niettemin aen om fijn ontflaeghen, en onder- wijlen in fijne Landtvooghdehyen gekeert, verboodt hy 't pleeghen van strengheyt, ook alvoorens beforgheende, dat de veteinghen dief Landt- sappen met geen krijgsvolk beict wierden, waer door hy die frijdtbaere volken, en die door cygen gelegenheit des landts maghtighe waeren, door
DER NEDERLANDSCHE JAERBOEKEN. 25

door de soete smack van vryheyt gaende maekte. Ook heeft hy sijnen raedt, in geschrift vervat, den Koningh toegefonden, waer in hy verklaerde, dat, ten waere sijn Majesteit ten minsten die godtsdiensten, welke de naeberighe rijken ter noot hadden toegelaet, hunne vryheit gunde, hem een hachelijk gevaer beschooren fonde, immer dat, nae landen van volk en schatten uitgeput te hebben, d'oooverwinnende selys schaedelijk sijn soude. Maar de Graeff van Hoorne hadde fijh op sijn huys begeeven, alwaer hy buyten bewindt leefde. Deefc dus van den anderen verffrooydt sijnde, viel het de Landtvoogheff, welke, nu gesien hebbende waer heen de sack was uytgebart, ded raedt van Viglius, by haer voor deeven verworpen, had ter handt getrokken, light, den bandt der bondtgenootschap, waer door de eedelen, de gemeente en het noodftte graeuw vereenigd waeren, los te kappen; en sfe hadde nu reets al't gheen door haer selyve, of door andere haeren tweeghen, was gehandelt, verbrooken, eerst met bekinnelen, daer nae oopentijcker, als sijnde waer alles door vreele afgeperst, en als of de andere eerst buyten hun verdragch sprijngen waeren. Want als de kerkheunders, en die, booven bloote woorden en de precke, ook to ootenbaere kerkplachten gekoomen waeren, of de waepenen in de handt genoomen hadden, door heycmen laft der reghteren, geftraft wierden, hebben d'oooverighe, gelijk als in hunne sakte te kort schietende, en in Godtsdienst onderling verschillende, hun geweckt gefloopt. En niet minder fagh men de verbondende eedelen, door hoop of vreele verffcheidentijck gedreeven, de gemeene sakte ten beften geven. Want het gewiffe van't geen 'er bedreeven was hen allenghskens wroegende, sijn' er geweckt, die aen d'oooverijde hellende, niet anders dan in genade weederom ontfangen te worden; andere vonden 't lichten van schattinghen, en t'aemen rukken van krijgsvolk, als den onderdaenen buyten 's Koninghs dienst niet gebruikelyck, ongeraeden; andere, wijl yder op sijn befoondere infighten toelieghe, eftegen hen van alles te gelijk onbloat. En onderwijlen hadt de Landtvooghdes, om de kracht haerer moogenheit vaft te stellen, gelaeft, behalven het Hooghduytyck krijgsvolk, onder Eerrijk van Bruinwijk, noch eenigte troepen uyt de Waele en te neemen. Fus worden genoemt die volken in Nederlandt, die aen Vrankrijk paeelen, en, foo door 't geuyck van der Frankhe sable, als krijgshaftigh barfche waepenfught, van alle d'andere worden onderfcheyden. Dogh, om de getrouwheit der Landtvooghden en Bewisluyden te beeter fonderken, deedt sfe yder by geflaeefden eede sreeven, dat sfe voor hunne vyanden fullen houden alle die de Koningh hen foudt voorfellen, zonders eenighe uytfonderingh. Deeven eedt hebben gedaen Egmondt, Karel van Aertshott, uyt het geplagt van Croy, die figh in de voorige verwarringhen geensints hadt ingewikkeanden, Karel van Barlemont, en sijne broeders; de Graeff Pieter van Mansvelt, Stadhoudier oover Luxenburgh; de Graeff van Meeghen, Stadhoudier oover Gelderlandt, Arenbergh, Stadthoudier van Vrieelandt; en Noirkarmes, die in plaats van den Markgraeft van Berghen, het Stadhoudierschap van Henegouwe waeramen. En dien hebben te ook terffont metter daectt bekrauncht. Egmondt met die in Vlaendre te verftoorren, welker beschermingh hy te vooren hadde aengenoemen; Noirkarmes, met die van Valenchien, die weygherden 't gebot der Landtvooghdes te gehoorsamen, door beleegeringh tot oovergave te dwinghen, en scharpelijck te straffen: op welk voorbeeld de grootfte ftedden, snoorende allen oproer, de begererde befittinghen hebben in

1567.

Hy raedt den Koningh by geschrift de godtsdiensten toe te laeten, welke de naeberighe rijken hadden van Stadthouder en Noirkarmes inueiengan, en andere en met den Koningh en fijnde verbrooken en 't kerkfehenders hunne in Karel, Dus van teften, derwijlen dere komen t'famen, venn, lingen gelijk waepenfught, len, dienft fchot, fullen met vreefe ter Deefe hadt der Vlaendre hebben hen eitfeeden, door deeven, die te Nederlandt d'uyt woorden van andere rukken gemeene dat, fmoorende hadt in gelaft, te het Stadthouderfchap alle van het het den. De Graeff van Hoorne vertrekt na sijn huys.

De Graeff van Hoorne vertrekt na sijn huys.

De Graeff van Hoorne vertrekt na sijn huys.
Alleen Oranje en Hooghstrachten weygheren haeren eens gedaen cedt, door welken fy aan Prins en wetten plichtigh waeren, in eenen tweeden te veranderen; de Prins daer by doende, dat hy een gemalinne hadde, uyt het getal der geener, welke, uyt kracht van dien cedt, ter flagtingh gedoemt wierden. Dus ginghy't met de faeken in Nederland, als de Spanjaerts middelwijl een geleegenheid soo gelykgigh en voordeeligh, datse moght schijnen gefooght te fijn, op t' yce- nighf hebben waergenoemmen. En voor t' eerst wierd bynaer eenfemighg mooi gevonden, dat, indien t' gevaer moght blijven dueren, de teegenwoordigheid en majefteit des Koninghs, meer als yemandt soude konnen gelooonen, een krachtigh middel ware om de partyschappen te dempen: en hem door de getrouwfte onder de Nederlanders te gemoet gevoert, dat, wierd'ter yemandt anders gefonden, meer haet, minder gehoorfaemheid ftoont te verwachten. Want dat ook Keyler Karel, fijnen Vaeder, toen maer alleen de eene ftadt Gent aan t' myten fioegh, en in oproer raekte, buyten verfluyt, op t' spoedighfte, door Vrankrijk, dat nogh bynae de hitte van den oorloogh in t' hoofd haft, op wegh fioegh. Maer uytffel knoopte dagh aan dagh, terwijl men den tijt doorbraght met ooverlegghen, wat wegh de veylighpte waere; dat Vrankrijk, quam hy ongewaepent, hem verdaght viel, en een leegher dooroyght weygheren soude, en om met een vloot oover te ficheepen, dar van fchrikten hem af de gevaerlijkheeden van den Ocean; daerenbooven dat hem t' landen in Zeelandt niet feer veyligh daght, onfeeker fijnde wat niet d'Engelsche of felss Oranje wil ondernemen moghten. Derhalven figh gelaetende, als of hy oover de Middelandtflche fée, van daer door Duuytflandt, dacht te reylen, wierd goedtevonden, alvoorens t'onderftaan hoe de Keyler dienaengende ge-liint moght fijn. Dees was Maximilien, soon van Ferdinandt, die geraepheetgh oover den flaet der Nederlandtflche faeken, den Koningh in antwoord weeten liet, dat, ten ware hy fchoot vierde, en den tijt ee- nighermaeten toegaf, befwaerlijck het gevaer voor hem t'ontduyken ware, naemedem de Vorften, die de belijdenis van Augsburg hadden aen-genoemden, verfcheeyde maegenfchappyen, aen de voortreffelijkte der Nederlandtflche Heeren verknöcht waeren: dat, wen hy de fchiitte middelen gebruycn, en den wegh de gevoelighkeit ingaf wilde, hy figh tot middelaaer soude laeten beefighen. Weynigh fmaekte den Koningh dit, als of Augustus, Keurvorft van Saxen, die oon oover de gene-maline des Prinfen van Oranje, en wonder diep in de gunst des Key- fers ftoont, 't hem in den mondt gegeeven haft. De brieven echter, aen Margareta afgefoonnen, maakten ruchtbaer, dat des Koninghs reyle op handen was, en niet fonder heyrleegh: gemykht dit de koninghlijke majefteyt, ook by uytheemfchen luyfter gaf, en dat door een korten fchik of de boeroerten haft te ftilte geraekhen soude, of, foo niet t'eene- mael, dit middel dienen, niet om wetten te ontfanghen, maer te gee- ven. Allengtakens wierd men gewaar, dat de Spanjaerts, niet vermoeght met de verfeckerthet, het enkel op wraek tocleyden, waer door fy 's Koninghs gramfchap tot een werktyugh van hun eygen belangh ge- bruycn moghten: hem voorhoudende een fmaekteijcke fchijnnreeden, om de Nederlanders t'overheeren, datse alle fchuldhig waeren aen majefteyt- fchennis, om datse of felss veranderigh in Kerk en Staet ondernomen, of die daer aan handtadaeigh geweefht waeren, niet het hoofd gebooden had-

1567.

't Koninghs teegenwoor-
digheyt wordt ge-
booden 't heffelic del om de partyschap-
pen te dem-
pen.

De Koningh aan 't mar-
ven.

't Keyferts antwoordt
op den flaat
der Nederlandt-
sche faeken af-
baet het Koningh.

De brieven
breeuhen,
dat de Koni-
gh niet een heyr-
leegh te wa-
chten flaat.
hadden. Eenighe doen hier by, dat Philips alvoorens door den Paus ontleaghden was van fijnen eedt, door welken hy, de heerichappay
veerdende, sijn aen de handvaffen verplicht hyt, en ooverfulks ge-
maghtigh, om, gelijk Amerika, en een groot gedeelte van Italien, foo
ook de Nederlanden te beheeren. De meeste klem van geloof hyt by
hem den raedt des Hartoghen van Alva, die, nae fijnen strenghen aert,
vvan outs tot wreethet veerdigh, wilde gelooff hebben, dat, ten waere
men soo schrik-en ijandelijk een voorbelet van mytery ey weder-
spannhigheid, door een niet munt vluchtende fraffe, tot becter befin-
nen bracht, flux alle volken, van alles, sijn omwerpen, en sijn
gelhoofsaemhet ontrekken subdued, aengeeven die meeste niet soo feer
door daedelik gewelt, als wel door vreede en ontfagh, in hunnen plicht
gehouden worden. Dat ook Philips een tijdt, die sijn nu soo schoon
opdeedt, om Nederlandett onder 't juk der dieniibtaerheit te temmen,
neef, beamde neer waerderoofen, terwijl 't onleggende en naebruichre
ijken de vrede met hem gemaekt getrouwlyck onderhouden, of in-
dien 'er al op yeman bedenken viel, die in het fijne genoogh ontwar-
ren hadt. Dus sijnt sijn ooverhaftgeworpen, die de faghtte wegh
lietst ingegaen hadde, siefst ook Karel, sooen van Philips, fijnen dienst
en hulpe tot het bevreedighen en bettieren der Nederlanders aanbieden-
de, dat dit wieert soo quaelyck opgenoomen, dat het onder 't voedel van
arghwaen, 't welk sijn vader teegen hem hyt opgevat, is gereken
geweest. Syntelik is de maere veripreype, dat de Koningh,als om wigh-
tigher geheftaen, of om sijn in geen gevaer te wikkelen, in Spanjen
blyvande, den Hartogh van Alva, met een opperfeste gefagh, gefonden
wieert, en met hoedaniechte beveelen een man, die van sijn jeught in
bloedt en waepen is geooffert geweest, voerfien was, hyt sijnt niet te
twijfelen: waer op naeder tijdingh in Nederlandt gekoemen stynde, dat
hy nu reets in Italien gelant, en in aentogh was, gevolght van oude
Spaensche troepen, gelicht uyt de beettinghen van Napels, Sicilien,
Sardinie en Milaen, beneffens een goet getal peerdens, is Oranje, oor-
deelende, dat het nu langheer geen martens tijden was, vertrooken nae het
Graeffchap van Nassaau, befeeten by sijnen broeder. Sijn uyttoght doende
met geley van een groote meenighet, betuyght hy vor al de weerlet, dat
hy niets in 't minste onderneemden soude, ten waere hy eerft beleedich
wieerted. In fteede des afweefenden gelaft de Landtrooghdes Maximi-
lien, Graeff van Bofli, de Landtrooghdychappen des felen waer te
neemen. Brederoordes, als hy en sijn gebiedt verfierkete, en daerenbo-
oven 't oogh op Utrecht en Amsterdam, twee feer maghtighe fteeden,
velde, wordende in fijne eerfte aenlaaghen begunficht van Oranje, met
ooghlykings, of ook heymelijk onderfiant, is weynigh tijds daer naer
door gewelt van waepen genootfaekt te vertrecket. Egemondt, en
meer andere van geringhe aenfien, welker kloekmoedicheyt of manghe
van onderhoudt byten 's landts geen ballinghchapel geleeften quam, sijn
op hoop van leeven in hunne doodt gelooopen. Maer den meeflen aedel,
een groot gedeelte van 't ghemeen, sijn, uyt vree voor 't aenkomft
der Spanjaerden, ten deele een afchrik hebende van de weederom in-
gevoerde straffen, en niet gefint hunnen godsdienst af te gaan, in de
naestgelegene plaetfen aan Dughtshlandt, in Engelandt, en vry verdere
geweten, weghgevlooden: gemerkt de Landtrooghdes op een felve tijdt
door het eene plakkaet hen dwongh en door een ander weederom ver-
boodt te vluchten. Voorts die gene, welker blijven de gemeene rult nae-

Dij
1567. deeligh was en hen bewaert viel, vrywilligh uytgeweeken en de faeken
waer doore uytneemende behendigheit van een vrouw befaedight sijnde, was
alles in ruft, alles in volkome vrede, die ook, gelijk bynae eenpaerigh gelooft wordt,
wel light soude gedaert hebben, waer niet de begeerlijkheid der Spanjaer-
den te verre gelopen.
Hugo de Groot's Nederlandsche Jaerboeken.

Tweede Boek.

Inhoudt.


1567.
Alva komt in Nederlandt.

De Francoïsche bairten op die selve tijds ook in oorlogh yt.

Alva vint geen teegenenflant.

't Vertrek van Margareta bacht hem den wegh tot d' Opperlandvooighdy.
Landtsche Jaerboeken

houdende nu yder buyten twijfel, hoe weynigh hy volgens 's Landts voorreghten regeeren loude, die behoudens 's Landts voorreghten, daer toe niet konden geraekht: gemerckt van oudts onder de uytteekenme voorreghten decies Landts gereekent is, dat die plaets by geen ander, dan een gebooren Nederlander, of yemant uyt den bloede der Landts-heeren bekeet mocht worden. 't Eerste bewijs van d'aenfaende verwoehtheit fijner dwingelandy sijn geweect de Graeven van Egmond en Hoorne, die lijftelijck toe hoof getroont en gevaaren wierden: en verfoekende, dat ëe, volghens 't voorreght der Ridderkhip des Gulden Vlies, voor hunne eedgenooten moghten te reght getelt worden, is hen niet alleen dit afgelaeghen, maar ook laft gegeeven hen buyten Brabant in bewaernis wegh te voeren, teegen 't rech, dat selfs den allergeringenfhen onder 't ghemeen vergunt is. Daer nae sijn in de voornaemsthe steeden van Nederlandt Spaenlyche belettinghen geleght, en die by naer alleen hier toe gehouden, terwijl het andere volk van oorlooghe, buyten orde, alleen om 't scherpste der gevaaren af te byiten, gebruukt wierdt. Selts de ruytery der Nederlandtsche eedelen wierdt, vermenght met Spanjaerts, onder de beleit van Arenbergh, nae Vranckrijk gefonden, om door die daedelijcke hulp 't verbonden met Koningh Karel te velfighen. Middelwijl vingh men aan de burgeryen t'ontwaepenen, en kaffelen te bouwen, ja, dat het ondraeglijkhe van allen was, hen te dwinghen de laften daer toe op te brengen. Dit alles, fonder dat er fijgh yemant teegen darde verlichten, hem naer wienliche gaaen fijnde, treedt hy voort tot het verkiefen van omtrent twaelf reghers (meerendeels Spanjaerts), d'ouderwijs een soort van menichen, die men heeft bevonden niet min ongnaedigh, dan de Spanjaerts felsys sijn, hen naer mont en ooghen fidente) welker laft was, hen, die aan de onlangs gereesene beroerten vaft waeren, en fijgh eenigermaeten daer aan schuldhig gemaakt hadden, de straffen; voorby gaende den geenen, dien, volgens 's landts gebruuk, de regtswaerd teequam. Secker de grootste steun fijner mooghenheit was dit, de regtersbanken in sijn gewelt te hebben: en te meer, daer by kerkchendery noch majesteytichennis gevoeght wierdt: een betichingh den goeden Vorsten niet min verdacht, dan den dwingelanden wel geleeghen, als die den aengeklaeghen beroort van alle behulp van vorreghten, en by nae alleen door de grootvaemheid van de blooten naem verwint. De kerkers waeren opgeprop met bechuldighde, een ontelbaere meenighhe van menichen dien het 't leven koffe, allerweeghen vertoonde fijgh eenerly gedaente als van een ooverweldighe stad. Nacemael hier onder niet alleen betrokken wierden, die de waepenen gedraeghen hadden; maer de flitte en ruft van andere soo schuldhig als 't beroeren selfs gehouden, daer by, ongelukkigh raedtlaeghen, naer ampten gelaen en die geweyghte te hebben: beinderlijck wreekte fijgh de weerheit met het ombreghgen van aedel, of van folke die in grooten azen of vermoohen ge- weeft waeren, welker doodstraft tot verdieckerheit, middelen tot verbeutmakingsh en buyt voor de Spanjaerts dienden: daer in ook Alva niet onteveinide, waer hy 't op toeleyde, wanneer hy met bitte woorden en een straffe sten, nae fijnen aert, uyftchietende, dat weynigh fylmskopen ongelijck beeter waeren, dan veely duyfenden kikvors hoofjes, op een nieuw wyfje uytdukte een oude spreuk, die leert, dat in den Staat 't van kant helpen der grooten een rijk verfiecker. Egmond en Hoorne wierdt te laft gegeht, al't gheen'er feedert den haet teegen Granvella tot op die tijd was omgegaen, met befswaernis van vermoedhen, dat by Oranje en haer beflootten was, Nederland onder hen te verdeelen, en daer
daer nae den Koningh gewaependerhandt uyt den lande te flytten. Decfè twee persônaedjen, die, nae de bekentenis van al de weereft, d'uyfiteek-kenfte, en niet min in treffelijke daeden, dan van geboorte, doorluchtigh waeren, deedt men tot Brussel, nae datte hunner godsdienst op de Roomfche wijze gepleeght hadden, in 't oopenbaer, door den beul, onthalfen: hunne hoofden bleeven eenighe tijdijt op stakene, en yvere pinnen, aldaer geplant, ten toon flaten; een schouwspeel soo afgriffijck in de oog- ogen der Nederlanders, dat, omgegienen de meenighte der gewaepende, die de plaats allenflits omringhe, en de woorden, jae by naet het gelaert der omstaenden, scheen te verpieden, diepe deernis in de gemoederen van alle, wrackfught en verbolgenheit in die der kloekfte bezoolven bleeft. Een ongelooflichte meenighte van menschen liep nae hunne graflaetten, om die te kussen en met hunne traenen te bevoughtighen: andere vondt men'èr, die voemenaken het hayr ongeschooren te lachen, doende, volgens een oudt gebruyk, belotte van die geftalte hunnes aengefights niet te fullen veranderen, voor al eer soo edel bloedt gewrooken was. Oranje met meer andere Heeren, oopentijck by plakkaet ingedaecht en niet verscheenen fijnee, wierden, mits hy door syf afweeven de sfrag te leur geftelt hafft, fijne goederen verbeurt gemaakt, en fijn soen van Lo- ven uyt de hooghe school, alwaer hy in eelliere konften opgevoet wierdt, gelight, en nae Spanjen in gevangenis weggevoovt. Moorden en vluchten maeken een schrickelijke verwouftingh en ontvolking der Landtschappen. Weynighge, whelk armoede geen ballinghichap nae andere landen toegelaten hafft, figh gewaepent in de boffchen berghende, alwaer fe op den vetten buyt, van Priesteren en geestilijcken gehaft, figh onder- hielden, hebben de partyen, welke d'Ooverheeden op hen uytfonden om hen 'tovovervalen, door gelijke ontmoetingh in toom gehouden, tot dat fe door iterker troepen van Alva daer uyt gedreven wierden. Dus waeren ook langhs Maes en Rhijn doorgaens eenighge slekynen faemenrotte troe- pene, di's Hartoghen dooët gefwooren hadden, in hunnen eersten op- hef, omgekoemen. De grouwfäeme tijdijngen, die uyt Spanjen quae- men, deeden blijken, dat geen meerner goedertierenheit van den Koningh, dan van Alva, loont te hoopen: alwaer den Baroen van Montignij, die wy verhaellen hebben den darwaerts was gefonden, in 't oopenbaer aan den lijve gefraft is, figh te vergeefs verlaetend en beroepende op't regh wendt der volken, en hoopen in dien gefantschap, eenen naem, die zelfs on- der vyanden heylligh en onschenen groot gehouden wordt, hem beschutten fouden, verklart ljinde, dat dierlijke voorwaarden in regtspleeglingh tuffchen den Koningh en fijne onderdaenen geen plaats greepen. Gelijk- ke uyttkoomst is den Markgraef van Berghen door een tijdighje doot in- gekoemen, niet fonder gerucht, dat hy vergeeven geweedt is: dohh ook het geheuen van deech is uyt werckingh van Alva verooredelt. Groo- ter was wel het gerucht van Karel, 's Koninghs soen, dogh bedwelmder: 't was vecker, dat dien erfgenaem van soo veel Koninghrijken in hechte- tenis was geftelt, 'tij uyt oorlafe, dat fijne jeught, nu volwaellen tot den kroon, 's Vaeers arghwaen hadt aengefer, als of hy de Nederlanders te veel, en niet als volken fijns Vaers, begunstighde en figh hunner be- moeyde, 't ijf een selve mildet hem en fijne stiefmoeder van kant gehol- pen heeft: immers hy is korts daer nae geftorven, onsecker wat reedden 's Vaers grootchap tot het ombrenght van fijnen soen veroorted heb- ben. De vluchtelinghen, die figh allenhalven nootdruftigh, en, ten weeder velle hytter duylandigh, met de jammeren hunnes vaeder- landts van verre bewooghgen vonden, hielden acn, om Oranje tot het
DERRD NEDERLANDSCHF JAEBOEKEN.

1568.

Luidewijk van Nassau behebbende eerst Arenbergh verlaegen, wordt van Alva op de vlucht gedreven.

Oranje maakt door t'uygeven van boexens de regtweerdigheid fijner fæcke al om kundigh.

Verdragh der Brabanders met binnen Landsheer.
heit van 's Landts grooten wordt gegeven: uyt kraght van dit reght hieldt hy thans staende, dat niet alleen het gebruik der wetten en voorreghten, maer ook de beethoven in handthaevingh der selver hem inlenderdheid toequam. Wyders moet men niet stilwijgen voorby gaan, dat ook andere volken in Nederland sijg door onheugbaughere gewoonte van 't selve reght gedient hebben: dat boovendien te voor enhijn worden gebragt handtveften van Maximiliaen van Ooffenrijk en Maria van Borgonje, die hen, met Brabandt, daer f te onafscheeldelyk aan vaft fijn, door vaftfellingh der selver voorreghten hebben gelijk gemaakt. Dit faet vaft, dat de volken in Vrieslandt, Utrecht, en Gelderland, die, onder den Landtscheere Keyfer Karel, een de Nederlanden zijn gevoeght worden, booven alle befondere voorreghten, die ëy by hun verdrach behielden, in 't ghemen ook dit bedonghen, dat ëy imamer onafscheeldelyk van Brabandt en Hollandt fouden blijven. Keyfer Maximiliaen, bewoogh door deef redeeden, en te gelijk ëy over het ongeval van Oranje, die plotfelijk uyt ëo voortreffelijke weerdgieheden, en ëo maghtige rijkdommen verftotten was, ontfermende (want nimmer hebben cêmsghe rijken Voert van goedertierener en fachtmoedigher imborft gefien) fondt ëijnen broeder Karel nae Spanjen, aen den Koningh, om, uyt ëijnen en de Duytfchen Vorften naeme, te vertoone, dat omtrent de Nederlanders ftrenghheid te gebruyken, niet en sêheen ten dienste van 't ghemeene beft te weeven. Maer Philips, ëijthans ëijne gramfchap quaelijk konde ontevinfen, heeft ëyem met dit antwoordt weeder afgeveerdigt; dat ëy selve wift voor het ëijne forghe te draeghen; ëat, gelijk ëy wift wanneer het tijdelijk was goedertierenheden te bewijzhen, ëo ook gelegenheid konde waerneemen om ftrengheid te gebruyken teegen hen, die, nae Godt vermaat te hebben, wel heeft geleert hadden ook hunnen Voert te verfmaeven: dat het voor hen beeter en veyligher wære, ëigh met geen fegghen in eens anders facken te bekommeren. Men vonnt, ëer ëy uyttrydden, dat de Nederlanden, door 't gewelt der Oppervorften, van Duytfchlandt, ëun lichaem, afgescheurt, nu door den oorlogh daer meede fouden vereenight worden. Maer de Keyfër, ëyty egener aert genevytgh tot vreede, en maer eerlangh daer nae ëen Spanjen door nieuwe maeghschappy bonden, hieldt ëigh geruff. Weynighe der Duytsche Vorften deeden, 't fyt ëy insight van Godsdiens, 't fyt ëy wanguist tot koninghen, of ëyta hael teegen Alvâ, te wel onder hen bekent, Oranje onderfiant van penninghen en krighsvolk: mischien ook bewoogh ëen door bedenkinghen, als ëf Alvâs toelegh ëijn moght d'aeenfienelijke fteeden op den ëijn en d'Eems, onder chijn van Godsdiens, om dat ëf schyylplaetfen der Nederlanders ëtrekten, onder 's Koningshe heerschappy te brengen, en vervolgheghen ët oogh op d'andere te worpen. Ëe gelijk hebben Oranje ën ëijne naeftbestaende, om de voorderingh van een veldttocht te doen glyen, hunne goederen ëen onderpant getêllet, waer by ook de Nederlanders, die, ge-weeken buyten 's Landts, ëigh genootaekt vonden weeder derwaerts te keeren, of ëie, ëebeleven ëijn, heytemelijk naer hunne vryheit fucht, cêmsghe penninghen opbraghent: dogh hebben 't meerendeel ënt 'gheen ëe belooft hadden tot op d'uytkoomeyt van ëijn ooghwit uytgeftelt. Hy ruft dan toe, en trekt onder ëijn beleit by een ës duystent peerden, en veertien duystent kneghten, meerendeels uyt Duytfchlandt, alwaer een groote meenigheid van menchen, verlokt door geldt ëen de handt, fonder op 't achterste te denken, buyten belangh ëen ëcsmhe partyfchap, ëigh van yder, die hen eerst voorquam, liet aenneemen; ten deele ook uyt
uit Nederlandt en Vrankrijck. Deeffe troepen, naerdien se, by nac
buiyen aller giffingh gelukkelfijck oover de Maeve gefet sijnde, niet op der
daeft voortgerukt waeren, en d'eerffe geleegenheit tot flaen gegreepen
hadden, heeft Alva naederhandt lietchtelich ooverwonnen, gebruykende
treffelich fuku om feghe te behaelen, niet te flaen: in evaerenis heb-
bende, dat deeffe wijfe hem eertijts in Italiën teegen Guifie teen befoonde-
ren voordeele was uytgevallen. Derhalven braght hy geheelle drie-en-
twintighe daeghen door met hen in ‘t wenden en fwayen geftaeldich op de
hakken te volghen, leegheerende fijn heyr altoos feer nee by den vyandt,
foo voorfichtigh, dat hy nimmer tot flaen teegen eenen vertwiftelijken
vyandt konde genootfackt worden. Toen ter tijt heeftmen een schoon-
en dekkamant of ongeregerechtigh, en die geschapen faet altoos te
fullen dueren, uytgevonden, foodaenigh, dat die beyde hunne leeghers
onderhelden uyt onfijdighe landen; naerdien den doortoght door de
Landen van Kleef of Luuyk vergunt of geweyeheet fijnde, altijts d’eene
party figh met rooven of ook met branden wrèckete. Maer foo geweldigh
een leegheer, binnen geene sfeeden ingenoomen, door geen toever-
derfcheint fijnde, is in korten tijdt, door hongher, door gebrek aan alle
dinghen, doogh infonderheit van betaelingh, verfmitolten: waer van
Oranje ter naeuwer nooed eenighe geringhe ooverblijffelen in Vrankrijck
fleeppende, derwaerde fijn hoop heeft verloren vallen: en aldaer een tijdt
langh in een ander orloogh, en in een gelijcke fække (want Alva hadt
ook aen den Koningh hulptrroepen gefonden) ingewikkelt geweest fijnde,
is hy door de vreede, korts daer op volgende, bedroogh, en met de
fijn aen de laeghen, den bedrooghhenen geleyd, deelachttigh geweest. Dit
leegheer verjaaght en verfroyd fijnde, waer door de Nafsauïche kraghten
bytuyn fviel waeren uytgeput, ftrekte de drift van Alva, die, gelijk hy
voorfichthy in gevaren, foo ook te opgeblafen in voorpoet was, figh
dragheende als ooverwinnêra oover die volken, welker vyandtchip hy tot
noogh toe niet gewaar geworden was, tot de waen eneer glory, die den
ooverwinnêra van een nieu verooverde heerfchappie geéeyghtt wordt.
En dienthalven van den Roomfchêen Paus met het ghewijde swaert be-
shonken, deede hy booven den lof hem door monde en schriften gegeef-
ven, figh felen in ‘t Kafteel (een krijgsgebouw, dat al de vetkoon van
dien tijdt volslaeghen vondt, en niets daer aan te berifpen, tot Antwer-
pen door hem getligt, om die borgery daer door te breydelen, en wij-
ders tot geen ander gebruyk, ‘t weld de keur der plaëte, van de strom
afgewent, fels getuuyght) een metaele beeldt oprechten, gefelt op een
voetfalle, die in kooper ‘t opfchrift en den roem fijner daeden, met een
fuctor van eernaemen, bevatte, dat hy nae ‘t dempen der myterye, ver-
drijven der weederfpanneleghen, bouwen van ‘t gereghit, de vreede der
landtschappen gevestigtht hadt. Ook maakte hy op de felfde tijdt veel
plakkaeten, niet min dientigh dan schoonfchijnende, op ‘t stuk der
munte en koopmanfchip, op ‘t verfolghen der mislaeden, teegen ‘t lighte
veerdigh uytgeeven van boeken, die alleen uyt haet op den maeker fton-
den om vernietigth te worden. Jac nu wierden d’Inquisitio op de godts-
dienften, de belluyten van ‘t Concile van Trenten, de Nieuwe Bif-
schoppen, faeken die men tot noch toe of beleefelich geweyghert, of
rondt uyt verworpen hadt, in ‘t algemeen als vrywilligh aengenoomen;
de dwingelandy in teegendeel gereet staende om te dwinghen; fijnde den
haet teegen d’Onroomehe foo hoogh gekomtten, dat, die op een
Christelijcke wijfe van de Protestantten gedoopt waeren, teegen d’intel-
lingh de oude Christenen, herdoopt wierden. En niet my vyerigh en

E ij
heet

Welck Alva
fonder flaen
overwint.
HUGO DE GROOTS TWEEDE BOEK

1569.

heet was de nieuwe vierschaer van Majefteitschennis in 't naevorschien der voorighhe mifdaedene, sijnde daer by gevoeght die men vermoedt dat onlangs op Oranjes voorpoet gehoopt, of figh in 's van teegenpoet bedroeft hadden. Onder dit beloop nochtans verpiijnde men figh yverigh om ook eeneigh roem van goedertierenheit te verwekken, en daer door quanfuys den feeghen te verheerlijken, sijnde een plakklaet van den Koningh uytgekoomen, waer in hy den genen, die 't mifbedrijv der voorighhe tijden beleeden, vergiffenis gunde: blijvende eevenwel ter vryt uytgefolleten de Preedikanten en andere Kerkendieners, en die hen gehuyfsveet, kerken gefchonden, waepenen gedraeghen, of eerampten bedient of de fæmcrontrigging der edelden toegestaan hadden; eene onydighe meenigte van luyden en faeken. Ook wierden de voorreghten van Steeden en Ghilden of Broederschappen, en 't gheen de Schatkif en befontere luyden ten achteren was, gefeit in handen van den Koningh, omme daer in naer sijn goetvinden te voorfien. En dus is 't, dat de Spanjaers, toen hen langher nogh vreee, nogh schaemte weerherhielden, hebben aen den dagh gebragt hunne uytterfte vonden en aenlaeghen, door welker middeel hy geroemt hadden teullen uytwerken, dat de laften van het rijk, en, waer het noodigh, ook den oorloogh seelfs, alleen op kosten der Landt-faten fouden gedraeghen en gevoert worden. Alva gebiedt den hardertens penningh van yders geschatte middelen eens gereet te betaalen: dat inder daet fwaer, en te bijfier een voorfiet, was; te meer, dewyl, 't gheen men gewoon was ouwlinx by beede te doen, nu gewaependerhandt ge-booden wierdt; seelfs had hy de Geetfijlen niet uytgefondert: daer nae, den twintighsten der onroerende en den tienden der roerende goederen, soo dikwijls als die dan wierden verhandelt, seggende rondt uyt, dat die maniere van schattinghe in Spanje gebruyklijk was, en het daerom ree-delijker waere, dat de Nederlanters, veroordeeelt door de wetten, onderbragt door gewelt van waepenen, en niet konnende fonder dat de vruchten der quijtscheltinghe genietien, hier in gehoorfaemden. Lighte-lierd wierdt begreepuen, dat door deefse schattinghe al den handel, benee-vens de konft- en handt-werken daer aepaelende, nu door de vlucht van veelen bijfier verfwakt, 't eeneemael 't onderflte booven gefeit werden, en alzo de gemeente, die daer uyt voornameelijk hun onderhoudt trok, haer onmijdelijk bederf te gemoet fagh. Want dat de koopman-schappen, die gemeenlijk een groot gevoelgh van dientz hadde, en door meemghwerve fteete verftel wierden, indien soo frearen behaffingh, et' elker verkoopinge de prijz verhooghe, geensints hunnen kooper vinden fouden, aengefen die in andere landen tot veel geringher prijs konnen gegeven worden. Hadt yemant de flouthet van hier teegen te dwarfdrijen, dien wierden van ftonden aen soldaten op den hals gefonden, om hen door allerhanden ooverlaft hunner moedtwillinge dartelheit te plaeghen. Jas seelfs eenighe Landtschappen en steeden, die 'er figh erlnftigh hadden teegen gefelt, betichte hy van Majefteitschennis, een fæke bynae ongehoort, en wierp hen op den hals alle verbonden, die te teegen 's Koninghs plakkaeten gemaeckt hadden, of toegeelaeten 't gheen andere inruymden. En niet teegenfante de fy pooghden de raerfen en dulle oploopenheit der befontere van de gemeene fæke, en de noodfæ-felijker van een misdaadigh voorneemen te schiften, verflik hy hen echter hy vonnifte van hunne voorreghten, en alle plaets in de vergaede- ringhe der Staten, om naerhandt op dien voet geregereet te worden, die de Koningh fode goedtvinden. Ook heeft het fommiughe dier ge-noegd gefaeten, figh van Alvas vonnis op den Koningh beroepen te heb-
ben: en de gesmeekschriften der Magistraet fijn met het oplegghen van geldboere, te betaelen ygt hunne eygene middelen, beantwoordt: voorbeelden waer door d'andere afgeschrikt, zoo onyeendighen laft met een seckere fomme van penninghen pooghden af te koopen. Dan nogh kon- den zoo meenigerhande jammeren 's hemels gramfchap, uytgefort oover de fonden der Nederlanders, niet verfaedighen: maer den Ocean, als waeren de yfelifche wreetheid van menfchen en hunne gierigheid niet genoeghefam, om een Landtfoo wonderbloeyende in volk en rijkdom te verwoefsten, doorbreekende dijken en fluyfen, met foo bulderendt een gesfvel, als naeflijx oyt gehooht is, heeft daetelijk allefints fwaere rampen van een algemene elende veroorfaekte, en tot een voorboode van nac- kende beroerten gedient. Want toen was het die tijdt, dat in korten de verachtte flavermyn en hoogfte vryheit figh van een gefondert hebbe- de, gelijcke plaeghen en elendens vervolgens oover beye de volken ge- bragh hebben. De verbolgenheit, die in den onderdrukt en abbereyds den luft om figh door waepenen te redden haft ontsfteen, diende een bewijze, dat 'er geen foo vaft eene cendraght is, als die door den bandt van eygen belang verkolorthy is. Dat volk, 't welk 't blaecken en bran- den hunner meededborgeren, 't ombrengen hunner Landtvooghden en overheeden, 't ontweldighen van handwester, van godsdiens nief en van den Staet felve, bynaer als onbeweeghlijk haft aengefien, heeft eerst toen faemen geffpannen en figh verkloekt om alle voorighe onheyden te wree- ken, en die hen nogh booven 't hooff hinghen te weeren. En over- fulx heeft binnen de stadt Bruffel, hoewel den Hartogh felfs daer tegen- woordigh was, en met een fwaere befettiging al dreyghende den tienden penningh voordeerde, een yfelifche hunne kraemen en winkels opgeflouen, 't gevaer hunnes leevens felfs verachtende, om niet den dwangh van ey- ghen bekenentis der flavermyn te gedoogh. De galghen waren reets opgerecht, de buels reets veerdigh, om de weederpanighge te straften, wanneer de tijinghen der beroerten door geheel Holland, waer van wy korts hier nae fullen fpreeken, den loop van foo voortflaende wreetheid de handen bonden. De verbolgenheit der volken, meer en meer aen 't swellen raekende, had Oranjen den moet weederom doen wakkeren, om, onaengefien fijn geloof dapper verfikat was, andermael de kans van den oorloogh te waeghen, terwijl een gedeelte van 's Koninghe maght teeg- gen den Turk belemmert is, en Spanjen felfs nogh naeflijx van de be- roerten der Mooren in ruff geraekt was; en hun waepenen en een Veld- heer aanbiedende den wegh tot fcheuringe te baenen. Derhalven heeft hy aen alle Vorften, die figh beleeden herfellers van den vervallen godsdiens te fijn, afgefonden bequaem gefanten, om hen tot bond- genootschap, of heymelijk onderfiant, ten flut der gemeene facke, te verfoeken. Deenenmarken en Sweeden hebben 't afgeflaghen, uyt vrees van figh teegn hun maghtigheer te kanten. Ook durfte de Koninghin van Engeland die naeberuige moogenheit niet gaende maeken, hoewel den Roomfchen Paus haer reets in den ban gedaen, en haer rijk ten rooff gegeeven haft, en den Hartogh van Alva voor langh verdacht was van gelegenheit en een dekmantel te foeken, om dat rijke eylant, ter oorfaekte van penninghen, toekoomende Genueseche koopluyden, in Engeland aengehouden ten behoe- ve der teegenwoordighhe nooddwaefelijkheid, en onder belofte van de eygenaers buyten fchae te houden, den oorloogh aen te doen, fijnde die faek foo verre gekoomen, dat 'e tot onluften en weederfijdighhe be- kommeringh van goedt en kooplieden was uytgebarsten; en nogh on-

1570.

De ver-.

drukte Ne-

derlanders beginnen op wraek en hunne be-

De Bruus-

e-laars we-

gheren den tienden pen-

ningh te be-

taelen.

1571.

Oranje,

om ander-

mael de-

kans van

den oorloogh
teweghen,

verfoekt de

Proetfiant-

fche Vorsten

om halte.

Deen-

marken en

Sweeden

wegreren 't.

Ook durfte de

Engel-

fche Konin-

ghin niet.
HUGO DE GROOTS TWEEDE BOEK

1571. langhs, als'er beroerten in 't Noorder deel van dat rijk ontstaen waren, eenigh volk hadt uytgesonden, om de haevenen te peylen, en figh, wen'er de gelegenheit dienfgh sêhen, tot hoofden op te worpen, jae 'tbuyten alle twijfel was, dat hy den toelegh der Schofte Koninghinne teegen Elisabeth gevoedt hadt: al'twelk fy voor eenen tijdst verwilghend

denevens om belooft-gegeeven-

elbytruften werden, t'rijk, rijnt van te Kemek-

Eneladt Den Naffau-

Uden gewu-

f

1

•

72

3'

rijn, i'eynt van te Kemek-

Eneladt Den Naffau-

Uden gewu-

f

1

•

72

3'

rijn, i'eynt van te Kemek-

Eneladt Den Naffau-

Uden gewu-

f

1

•

72

3'

rijn, i'eynt van te Kemek-

Eneladt Den Naffau-

Uden gewu-

f

1

•

72

3'

rijn, i'eynt van te Kemek-

Eneladt Den Naffau-

Uden gewu-

f

1

•

72

3'

rijn, i'eynt van te Kemek-

Eneladt Den Naffau-

Uden gewu-

f

1

•

72

3'

rijn, i'eynt van te Kemek-

Eneladt Den Naffau-

Uden gewu-

f

1

•

72

3'

rijn, i'eynt van te Kemek-

Eneladt Den Naffau-

Uden gewu-

f

1

•

72
Het inneemen van den Brief, geschiedt en
eersten van April in den Jaere 1572.
kweten op roep krystten. Oover dese menighte, hoewel rechte en wet-
ten onder hem weynigh plaet vonden, hadt noghtans Oranje, hebende
bestellingh te waeter uytgegeeven, enighint's t' gebiedt. 't Geheele be-
wint ter see hadt Willem, Graef van der Mark, gebynaemt Lume, een
man woest en wreedt van moet, en dit was fine eenigh deugt, gelijk'
ook 't meerendeel siens geefschaps nogh beleit, nogh dapperheit, dat om
to rooven, hadt. Van dese dienaers, en dusdaenigh werktuygen, heeft
echt echter toen der goddelijker voorvierighed gelieft figh te dienen; wien
het doorgaens goedfigedacht heeft 't menfchelij vertrouwen en hunne
redeflaeghen in deeften loop der Nederlandse feaken soo te bepottent,
dat groote hoop en gewenste uytkoomft nimmer ts'amen spanden. Vier-
sten-twintigh scheepen, en die niet al te groot, 't begin des oorrow ge-
egen eenne moogenheit, die de wijde weerele door d'onttaggeleikte was,
den houwop in alle Engelsche haevenen, by plakkaet, wel feerbelijk
verboden fijnde, staeken in see en munten 't op Westvrieflandt, op
hoope van eenig geluk t'ontmoetten: maer de wint hen teegen loopende,
genootsake gebrek van nootlijke behooven hen der wijle, dat se goed-
vonden 't naer 't groote eylandt, geleegen op de mont van de Maefe,
Voorne genoemt, toe te fetten: alwaer dese vloot de stadt Briel, door
een scheliche schenk, onder eenen verfleegeenheit of geneegenheit
van binnen, begenecht heeft; ook was hun opiet toen niet geweef
figh alhier ter needer te fetten, maer alleen voor eenighe daeghen op
to houden. Dan het voorfichtig beleit der bestberaadene, en de bequa-
me gelegenheid der plaetse, droegh oover om dien feghen te behouden:
kiegende de loop hunner fachen, buyten alle verwachten, soo gewen-
sten voorpoet, dat een regement Spanjaerden, onder 't beleit van
Maximilaen van Boffs (toen Stadthouder oover Hollandt) op het ey-
landt van Voorne geraekte fijnde, figh, als door een beroerende verschrik-
kingh, op de luffe vlught begaf, fonder dat yeman eenighe teegenfunt
durfte bieden, alleen om dat de freedelinghen hunne scheepen in brandt
gelteken hadden. In 't wederkeeren verfoght Boffs den doortoght
door Rotterdam, 't welk fy, die van de onhyelen der befettinghen er-
vaerenis hadden, vergunt hebben, op voorwaerde, dat hy enkele
rotten teffens, en 't eene uytgelachten fijnde, 't andere weederom foud
binnen koomen. Maen den foldaet, omengefen dit verdragf, draght
met dikke hoopen in, ooverveldighende de poort, waer door de wegh
tot een jammerlijk moorden der burgeren gebaeten wierdet. Die trouw-
loofheit heeft de ontreoerde gemoederen der Hollanderen soo geweldign
doener verna, dat de meefte uyt eygen beweggings, andere weeder-
on, om door de beroerte des volks gedreven, of door de waepenen der
naeberen, of door de nootfaeyhelijkhey hunner koopmanschap gepart
fijnde, de uytgeweekte ingenomen, en alsoo hunne geneegenheid
waer fe keenen wilden ontdekken hebben. Want Alva hadt hier geen ka-
fteelen gebouw, vertrouwende figh op d'eenvoudighed des volks, dat
figh tot nogh toe meer dan alle andere in roost gehouden hadt, om nae-
maels soo veel te geweldigher uyt te barfent. Daerenbooven hadt hy
nocht een gedeelte der Spanjaerden daer uyt gelight, om Utrecht door
den ooverlaat enfchiedige moetwil der foldaeten te srafien, om dat die
stadt, steunende op het voorrecht haerer Gheeftelijkheit, het inwilligen
der geeyfchte schattinghen vry liefthig teegen geflaen hadt: en 't volk, dat
binnen Rotterdam in befettingh gelegen was, hadt Alva, op d'eerfte tij-
dinghen der beroerten, door een eyer ydele vrees, om niet aldaer belec-
ghert te worden, daer uyt gelight. Op dese stadt in Hollandt volghe
Vlielinghén, welkers inwoonders 't aenschouwen van 't kaftel, dat aldaer begonnen was te bouwen, benedens d'aenkomende betjeningh hadt gaende gemaakt; en hebbeinde den Savoyeraet Paciano, 's-Hartoghen allerewercrenten Krijghsbouwmeester, ter galghe gebragt, vervoghehen figh met de gemeene fæke. Daer nae hebben ook andere fteeden in Zee-landt den Spanjaerden buyten gefloot, meencighten hen uyt de rijken Vrankrijk en Engelandt daegelijx meer en meer ter hulpe toevloeyende, met hoope, dat hen door deele veranderlingh een ongebonde vryheyt te wachten ftonf. Willem, Graef van den Berghe, die Oranjes futter ten huwelijx hadr, en op den luytfer van dien naem, meer dan op fijne ey- gene krachten, ftande ende, valt in Gelderlandt en Ooveryfel, Neder- wormer, en korts daer aen Schouwenburgh, in Vrieslandt, die infter- ke en aenflêne fteeden ingelaeten wierden, met de grootfte toege- neeghenther der ingeletenen. Te tijdingh dier beroerten en opfanten der volken gaf Oranje nit al te groot een vernoeghen, klaghegende, dat men hem, door foor geringh een toeval, gewichtiger aenflæghen hadt afgeene- den, en het de oovereenesstmingh der Landtchappen nogh aen rijpheit ontbrak. Dit lichaem, dat tot nogh toe ongefclikt was, hebben eeneigh uyt den Hollandtischen aedel en de aefgedonene der voornaemste fteeden, die tot Dordrecht figh vergaederden, de eerste gedaetene van een Repu- blijk gegeeven. Derwaerts hadt Oranje ook de fine gefonden, dien de Staeten van der Stadthouderfchap, hoewel afweefigh, tot hunnen Stadthouder, als wieen het Stadthouderschap van den Vorst gegeeven, dogh naer reghtmaetigh van den Landts nogh nit aefgenoomen was, en te gelijk tot hunnen Veltbeer, teegen de dwingelandy van Alva, verklaert heb- ben. Hefigh onderruitfchen gingh het strijden aen te waeter en te lande: In flæghen te lande oover troeft de Spanjaert dit ongeooefent en ongereect volk, te waeter shooot hy te kort by hen die ter fée gebooren fêcheenen. Trefellië fouverwellinghen der Zeeuwen deeden in deelen deele fonder- linghen dienft, en onderfchraeghen de gemeene behoeften door de ri- ken buyt, dien te fée verooverden. En veel light heeft den Hartogh van Medina Celi, nu voor langh tot naefact van Alva gefchiht, als een Heer van foteliijker imborft, tot verfóeningh der Landtfaeten, fijne vloot, waer meede hy uyt Spanjen ooverqum vermeerft, en hy felsf te naeuwer noot ontooemine fijnde, de Landvoochghy geweyghert, om niet, in foom bijfeter cene verwerringh, en hachelijxen flant der fêcker, figh in de fchool van eens anders oncere te menghen. Alva echter was door geene gevaeren te vermurwen, nogh tot het erkennen voor vyanden, teegen men 'treght der waepenen gebruukt, te brengen: dan waer hy eeni- ghier meester wierdt, deede hy oover hen, als oover weërspanighhe, en fchuldighe aen Majefteytscenennis, vonnis strijken. Hier uyt ontloft wrackfucht, en by de teegenpartyte de feldê freeheit omtrent de gevan- ghene, fonder eenigh onderfcheit, tot dat cyndelijk eenig onderlinghe noodfàekelijkheyt, die, gelijk te eertijds de vyandelijke volken, nu ook hen geleert heeft, figh van alle bloedt, waer aen de kans des oorloogs of de eeghe niet gebonden was, fonhouden: 't wîffelen der gevanhe- nen te lande dus ingevoet fijnde, hebben de Naffausche, door geen lijs- genaede te geeven, 't meesterschap ter fée behouden. Tijden om figh thun- ner verterkingh te vereenighen wierdt dien van Hollandt en Zeeelandt gegeeven, terwyl Alva, hen voorby gaende, en daerenbooven een ge- deelte der betjeninghen gelijkt hebbende, 't belegh van Berghen in He- negouwen, welke ftaat Luidewijk van Naffau door ooverraaffingh had ingenoomen, aendrongh, dight waer omtrent de Spanjaercts Valenchiéne, dat
De Moord der Spanjaerden te Naarden, gesign
t den eersten van December in den Jaare 1572.
dat met eenen verlooren was, by behulp van t'kafteel weeder verovert hadden. Uyt Vrankrijk quam, tot ontfée, of Naßau, die Berghen verdaedighde, een hulptroep van vijf hondert ruyters, en vijf duyften knechten, fonde: dat het Karel verhinderde, 't welk tot bewis van een heymelijk verbond genoemen wierdt: en van gelijken was Oranje met een leegher, fterker dan in de voorgaende tooruitting, uyt Uytduichlandt ook in aentogh. 't Is geloofelyk dat den ouroogh van alle kanten, tot groote schrik, hadt kunnen gevoert worden, indien niet de Spanjaerts, verstendigd van het trekken der Françoïfen, niet, wel op hun hoe-de, uyt onvoorsiene laeeghen ondergeschupt en geslaeghen hadden. Selts hunnen overvoren Jenlis, en andere eedelen, vielen in handen hunner vyanden; voor welker verlovinghe Koningh Karel door fijnen gefant fterk aenhoudende, de laetste handelinge van 't gesmeede treurspel heeft voltrooken. Want schielijker daer op wierdt Oranje door den flagh van eene yfelijke tijdinghe der Françe bedrijjeryen getroffen, en verwittichgt van de gevangenis des Koninghs van Navarre en des Princken van Condé: dat eerft door het bloedt der Coligny de macht der party van Guife vereen-wight was, 't verbondt te vooren met hen gemaakt daer door bevloeght: dat voorts door 't geheele rijk de moordt, aen soo veel duyften gepleeght, was vrygesteld, en den haet des woedenden graeuws gewaepen-derhandt op alle die van den gehaeften goedsdienst teffens was uytgebar-ften: hy beelte, dat dit het oogwitt was geweest des vredes, dat hier op die bloedighe bruylot, hier op alle die bedriegelijke aenlokselen, en ook fels de bondgenootschap, met hem opgergeht, was uytgekoomen. Derhalven dus van by fijnne eenige hoop verfleecken fijnde, en dewijl de Koningh van Vrankrijk de beloofde betaelinghe voor eenige fijner troepen intrrok, en, figh door fodoenigh een uytkooms fijner raadfla-ghen genoegh by Philips gefuyvert hettende, de vriendschap vernieuw-nde, vondt hy figh genootfaekt fijn leegher af te danken, en is, nae dat hy ter nauwer noodt de mytery haddekonnen ontwijken, 't gheen noch 't gouwigh fijnes geluks was, nae Hollandt geryft; om, naerdien al 't gheen hy by der handt genoomen hadde soo quaelijk was uytgevallen, figh te die-nen van alle gelegenheeden, die hem buyten hoop van felfs waren voor-gekoomen. Hier op is gevolgd het oovergeeven van Berghen: en ge-bruykte den Spanjaert 't regth van overwerminghe teegen Meichen en andere feeden, die Oranje, in het doortrekken, met gedt of lijftoght onderneemt hadde. Hier door verbaeyth figh alleichs vingskeptvryende, en de vreefe voortflaende, worden de feeden, die wy gefeght hebben dat in Vrieslandt of omtrent den Ystel ware ingenomen, plotlyck, niet fonder bloothartigheid der Overviten, van hunne befeettelinge ver-laeten. Ook heeft Don Frederik, soon van Alva, Zutphen ingenomen, terwijl 't op oovergeven stoont, alwaer nae yfelijke pijnighen, nae 't pleeghen eener gruwel van vrouw- en maehden-schennis, 't verwoode moorden der feedelinghen eenvingh, fonder jaren te verlochhonen, fon-der kunne aen te fiën. Daer aen wordt Naerden, een stadt in Hollandt, met gelijke wreethet verwoest, en de mueren gesleght, ten aelouden voorbeeld van wraek. Dit onmenchelijk woonen, den Spanjaerden nook in andere oorloogen niet ongewoon, foudt en. foo fy waenden, voortaan dienen, om eenen korten wegth ter fegen te baenen, daer in teegenend de menichen door geen andere fiek foo krachtig konnen gewenit worden figh te laeten overwinnen, dan door goedertierenheth. In andere feeden wierden de gemoederen dapper gefterkt, en groeyde de moedt met d'allerhooghe fijffinnigheid tot tegegenweer, dewijl fy, alle

F trouw
trouw en hoop van oom uyt fiende, voor swaerdere onheylen des vree-
des, dan des oorloghs, vreelden: en door deefse wanhoop ook wakker
aengemoedigd en vol hoops, hebben fe, hunne harten faemkenknoo-
pende, manhaffigh ten gemeenhe mutte beraedtlaeght, en niet een eeni-
ghe ftaat is'er naederhandt overgegheven, die niet alvoorens 't uytterfle
beuert hadt. Ik oordeele het niet ongevoeliglijk, alle de deelen van de
nieuw opdaegende Republyk gelijkelijk in orde te verhaelen, aengefien
ten dien tijdj fijn geleght de beginfelen eenes oorloghs en eener vryheit,
welke thoen geen stferfelijk menich figh kon inbeelden, dat foo langh
eenen tijdj ftoete geduert hebben. Alleen die van Hollandt en Zeelantd
hadden vollhardt in de waepenen: deefse volken geleegenheit, benefiens
hunne oude en nieuwe benaeminghen fal ik uyttelegen, op dat die voorts
door 't geheele werk konnen verfielen worden. In aeloude tijden is het
eylandt der Batavierre feer beroermt geweeft, fijnde geleghen midden
tuschen Hooghduytflandt en Vrankrijk, en ten deelen aenfien feer be-
quaem om eenen oorloogh fleepende te houden, en dien elders oover te
brenghen. d'Inwoonders hebben hunnen naam en oorprongh van de
Katten. Geduurende de Roomfche bondtgenootschap fijn fe, uytgenoo-
men 't lichen van krijgsvolk, dat hen toeftont, in hun recht en vryheit
ongekreukt gebleeven: onder de maght der hulptrouen waeren fe in wel
te peerd te fitten, in sneedigh swemen, in trouwe en dapperheit de
trefelliwijche van eere en aenfien: en niet min vermaert door dien oorloogh,
daer in fe, omtrent het begin der heerschappye van Keyfer Vefpafiën,
donder het beleit van Claudius Civilis, den Gaulen tot handthevingh
hunner vryheit hebben opgewekt. Naer welke tijden, nu de Franken, nu
de Sambiki, weldeelijck ook de Engelsche figh in deefse gewesten hebben
needergefet. Daer fijn 'er, die'er de Slavoniers en de Varnen byvoeghen.
Dit eylandt is omvanghen door den Rhijn, die in de Wael en in eenen arm,
genomeen nae haeren naam, verdeelt is, en door twee voornaeme gaeten in
den Ocean loopt. Dat ter regther fijde hadt fijnen uytgangh niet verre
van Leyden, fijnde eertijts ook feer engh geweeft, dogh naederhart,
door gewelt van storm, met faevel gestoft fijnde, heeft het waeter fijnen
keer in de Lek genoome. De Wael, tot den linker uytgangh toe met
die Maeß vermenght, was tuschen oevrs beslooten. Heedendaeghs,
fonder foo verre te koome, tuschen verfhyden waerden heen geleft
fijnde, heeft fe, vermits de veelvoudighe hooghe vloeden en inbreuken,
die gedaente van een fée genoome. Den derden uytgangh van den
Rhijn, die van de regther af verder nae het Noorden loopt, heeft Dru-
fus geopent. Want deefse rivier, door arbeidt der krijgslieden tot in
d'Yfel afgeleidt fijnde: van daer figh fhortende in die meyren, door wel-
ke de twee Vrieyche volken van den anderen geheetge wierden, en by
't eylandt 't Vlie enger geworden fijnde, hadt fe, aldaer den felven naem
aengenoome heebende, haeren uytgangh in den Ocean. Voorts is ook
deefse gedaente der plaetfen dermaete verandert, dat niet de rivier fchijnt
in fée te loopen, maer in teegendeel, de fée door de landen heengbroe-
ken, en, figh eerst door een nauwen hals indringerende, vervolghens in
de wijette van een groote en ruymie golf uyt te breyden. 't Beginfèl dan
des landts der Batavierre, dat voor een gedeelte fijnen naem be-
houdt, wordt onder Gelderland geregerekt, welkers gebiedt, ten breedt-
ften uyttebrekg, bynae bepaelt is tuschen de stroomen d'Yfel en de
Maeß. Dicht hier aen is Ooverfel, foo genoemt van haere gelegen-
heit, hebbende op fijde de groote Vrieyen, die figh tot d'Eems uytstrek-
ken, en op den rugh andere Hooghduytfche volken. Maer Brabandt
strek
DER NEDERLANDSCHE JAERBOEKEN.

strekt figh een langhe streek uyt langhs de Maefè. Benceden Gelderland, alwaer 't de Veluwe genoempt wordt, is Uitrecht, met eenighge naebee-
righe steeden, waer de Bischoppen heerschappy voerden, en onder deeffe ook Overyftiel rekenden: welke Keyser Karol allereerst aen sijn lan-
den heeft verknoght. Hier aen nu grent Hollandt, dat seer volkrijk, en met steeden en dörphen dicht belet is, door twee hoecken figh tot aen de Wael, en den boefem, dien wy reets genoemt hebben, uytstrek, en, de waeteren ten weederfienden allangsakens meer en meer afneemende, een langh uytgestrekte kuft teegen den Ocean steelt: welkers Noordergeeweet, eertijds een gedeeltie der Vriefen, deels door waepenen, deels door ver-
bonden, met Hollandt vereenigh fynde, om dat het nae 't Westen te-
gen de volken van oover 't Vlie leght, den naem van Weflyricsland be-
ouden heeft. 't Geheel begrip van Hollandt, met veele armen der
frooemen, meyren en gegrave grachten doorsteende fynde, is weelde-
righer in wey- dan kooren-landen: geen volk ter weerelet is er, wien de
frooemen en de fée soo treffelijck een gelegenhtyter vilfcherye en fée-
vaert gefeene. Zeelandt, dat dicht hier aen paelt, geheel in ylenderen
verbreyst fynde, is omvanghen door de uytganghen der Maefè en Schel-
de; van achteren ook gehucht aen Brabant, en door den Hondt, arm
der Schelde, gescheeyden van de Vlaeminghen, die by uyttheemfche vol-
cken verdient hebben hunen naam geheel Nederlandt meede te deelen. Deeffe landtstreek, figh langhs de fée, tot aen de stadt Kalis, gelegeh-
dien aen de hoofden, uytbreidente, paelt aen dat gedeeltie van Nederlandt, 't welk thans onder de heerschappy der Frankichen ftaet. Eenigher
gilinghen is, dat de Deenen, eertijds inwoonders van Hollandt en Zeel-
landt, hen deeffe beneamighen, naer die van hunne teele, gegeeven heb-
ben; maer, in 't doorbladeren der oudfste gedenkffrissen, bevinde ik,
dat deeven naen allen ylenderen gemeen is, en gelooft, dat dien eerften
eertijds eygen is geweest een kleyn gheweest, niet verry de Leyden, naar
door ruyghue boffchen, want dat betaekte de klank van den naem. Dit
is feeker, dat de volken uyt 't Noorden, die hen vaek door branden,
moorden en rooven te geweldigh plaeghten, eygentelijk de oorfaet fijn
geweet, die hen genootfaekte figh ter gemeener behoudenis te beraeden,
de Prinfen te verkijfen, of aen te neemen, op de naem van Graeven; die
eerst de maerfluyt der Frankische Koninghen, daer nae der Duytsche Key-
feren, dermaetken eertijds onfekee: 'tgemesen gevoelen echter, dat se uyt Aquita-
nien gefonden fijn. Maer dat se inboorlinghen geweest fijn, die, in voortijden
een veel nauwuer bepaelt gebiedt hebberfchende, in de plaatse, waer afde be-
naemith Hollandt was gedaelt, allengskens maghtigher geworden fijn,
gebreekt aan geene bewijen. Door erfens van Vrouwen is men tot op 'tuys
van Henegouwe, Beyeren, Borgonjen en Ooffenrijk gedaelt; uyt wel-
ker flamme Koningh Philips de tweede de cenendartigethe in orde der
Graeven gerekhet worden. Dogh in die tiendet onftont de befsvaerchte
ines oorloghs en 's Landts ongelegenheit voornaemlicht daer uyt, dat
Amsterdam in Hollandt, en Middelburgh in Zeelandt, tweek soo bloeyen-
de steeden, die door hun eygen gewicht onverwrikkelijk waeren, en
over welke Alva, diens befondere forghue figh daer op velte, freweygh-
den, onafscheeydelijk aen sijn belang, gefettet, en befettynghen daer in ge-
leght hadt, figh van de gemeene faek noch hieldt afgefondert. Hier teegen
werdts Hollandt dapper gesterkt door de vereenighing van den Bommel-
erweerd, onder 't gebiedt van Gelderlandt, die door Maes en Wael
om-

Amsterdam
en Middel-
burgh
ver-
achtert
seer de
gemeen
toeh-
leg van
Hollandt
en
Zeelandt.
De Bomme-
lerweerd
heerkt Hol-
landt.

Fj
omvanghens is. Tot reddingh de eener fäeken was niet soo noodig, dan d'aenkomft van Oranje. Dees, doorseeeln in flaetkunde, heeft alle ver- warringhen ontwart, en weeder herflet, en die magh, welle ander-fints gelechaep waer van kaleynen duer te fullen fijn, soo door invoeren van goedhen reegh, als door fijne euyene fachtfinnigheid, die hem, selfs by fijne vyanden, ten roem frekte, in flaet gebragt. Want de Graaf van der Mark, die, by afweeven des Prinsen, het Stadhouderichap oover Hollandt bekleede, hadt door wreeheit een Geefelijken, en allerhande- foort van ongerechelde moeitwil, de opdaeghende vryheit leelijk ge- brandmerkt: waer toe fijnen aert, ftraf en raeflend uyt figh selfs, wierdt aengehit by de Francoïfen, die, gewent tot bloedt en ongebonden-heid, de onheylen, die fê in hun Landt ontvlugt waeren, in uythem- sche oorloogen wilden wrecken. Om deëfe reeden, en naerden hy niet geleert hadt te gehoorfâcmen, wierdt hy korts daer aan door laf van Oranje in hechtenis genoomen, en beschuldigd: dat men tot geen lijfs-straarf quam, verhinderde't gewright dier tijden. Dan Oranje, fonden den naam van oppervoor te begrayken, aenverdt de klem dier moo- genheit, ftedle figh tot het vergeeven der eeraamten, tot het maeken van plakkaeren, tot het reegelen des krijghandels en der fée fäeken, handelende van by naer al't gheen ten dienst de Republik kon freken met een gekooren raedt: of, vieleretsy's gewightrighers voor, met de vergaedingh der Staeten, waer hy in de voorfittungh hadt. Het breeder befrrijven deëfer faameningh gaf, booven de gedaente van een borgerlijke regeeringh, dit voordeel, dat er veel leeden des Landts eevendiep in 't ghemen belang der bondgenooten wierden in gedom- pelt. En hoewel op duidaenighe faameninghen plaghten van oudts al- leenlijk de Eedelen met de fês groote Steeden van Hollandt, Dordrecht, Hærelm, Delft, Leyden, Amsterdam en Goude geroepen te worden: des nochtans heeft er de Prins nogh twaelf kleyne Steeden by geroopen: buyten twijfel houdende, dat fê hem getrouw fouden fijn, door wiens toedoen hen 't regt om te ftemmen was gegunt geweeft. Ook was't niet buyten reeden te gelooven, dat fê, gewaakkert door de lekkerhet der regeeringhe, de gemeene belaftinghen, in welker beraemigh fêder maec- te geken wierden, des te gewilligher fouden draeghen. De naemen en orde derâelfer fijn deëfe: in't Suydergedeelte, Rotterdam, Gorinchem, Schiedam, Schoonhoove; en op 't Landt van Voorne, den Briel: in 't Noordergedeelte, Alkmaer, Hoorn, Enkhuyzen, en aldaer in den Waeterighenhoek, die Waeterlandt genoomt wordt, Edam, Monniken- dam, en, niet verre van daer, Medeblyn en Purmerend. In plaete der geweekene heeren heeft hy andere gekooren, en gefete in't Gereghtshof en de Reekenkaemer: sijnde een groote schaarheit van luiden, die duidaenighe ampten of begeerden, of verdienden, aengefien de meeste, 't fê uyt opweeghingh van eyghen krachten, 't fê hen ook den bandt des godtsdienfts, te naïeu om 't hart lagh, figh in dus hachelijke verwarrin- ghen, en waer in soo weynigh seekerheits te vinden was, niet wilden menghen. Voorts, om niet, buyten feen van alle bondgenootschap, den lafter van lightvaerlichten afval op figh te laeden, diende men figh in alle fäeken van den naam van Philips tegen de beveelen van Philips. 't Gebraek hen ook aan geen voorbeeldt, en dat onder de Spanjaerts selve, die, terwijl Keyser Karel in Duuytschland was, de waepenen tegen fijne Stadthouders, die hen door onlijkelijke beswaerfilen uytmergelden, ge- noomen hadden. De eerste, die met diegerlijke onderneemingen het fûk des godtsdienfts hadden vereenight, waeren de Hooghduyßche in 't Smal-
DER NEDERLANDSCHE JAERBOEKEN. 1572.

Smalkaldisch verbondt: nae welke de Grooten in Vrankrijk door veel schrften hadden beweert, dat de mindere moogenheeden teegen hunne schuldige onderdaenighiet niet fondighen, wanneer ze, zelfs in weêrwill van den Vorft, de goddelijke wetten, d’algemene reghten, en herleven der onnoosche, toen ‘t noodigh waere, door waepenen verdeaedighen. Dit verlichtte den Naflaufen, dat ze, de waepenen teegen Alva genoemden hebben, en naerden de Koningh buyten ’s Landts was, den haet fijner jeegenwoordighheid ontgingen: swaerder noodlot treffende de genen, die, figh beroemende hun leven voor de grooteht hunner Koninghen te willen opfetten, onderwilden gepaart wierden vyandelycke leeghers teegen hen ter been te brengen, en hunne standaerts teegen de haere op te reghten. Maar de Roomfche plegthigheden wierden uyt de kerken gebannen, en die van dat gevoelen waeren, swaerlyk tot eenighge aenfchiede bedieninghen gevoordert, niet ter oorfacke van eenighge wet; maer alleen uyt voorfienighge achterdocht: op dat niet sy, die verbittert teegen hen, die van een ftrijdydig gevoelen waeren, op grondighger vertrouwen van vergiffmen, hun belangh van de gemeene fakke quamen af te fônderen. In ‘t algemeen wierdt voor den openbaeren godtsdienst aengenoemen, die te Geneve en door de Palts in Duytshlandt, en hier en daer elders wierdt geleert: met dit onderscheit noghtrans, dat die andere landen, waer de selve godtsdienst wordt geleert, geen verschillende dulfen willen: vooreengevende, dat sneed en magiftraetn niet alleen ten dien eynde van God geordent zijn, om lichaemen en goederen van alle gewelt en ongelijk te bevrijden, maer om hem, der wijle als hy zelfs gevordert heeft, gemeenerhandt te dienen: dat welle, die deepe plicht verwervloesen, de straffe, die andere door godloofhyt verdienden, over figh gehaelt hebben. Hier te lande in tegendeelf was oft oordeel, dat men niet alleen geenerhande hulp behoorde te wèghyeren: maer men verfoycde ook uyt figh zelfs alle wetten rakckende den godtsdienst met den naam van Inquisitie: en hieldt men derhalven als onfeylybaer, dat ’er nie-
mant willens dwaelt, of teegens wille gêlooft; maer dat het waere gevoe-
len, in facken’t heylygh geloof belanghyt, voor God den menfchelyk-
gen gemoederen wordt ingeboeft, dat hem ook geen godtsdienst aenga-
naem was, dat niet wryvlygh voortquam: dat daereenteegen d’erwa-
ners lêrde, hoe dwaelende gevoelens niet foore seer door geometren menfchely-
lijke heerschapp, als door verloop van tijden worden ooverwommen. Op dit voorgeven wierdt niet alleen den openbaeren godtsdienst, buy-
ten straffe, weederweerde volkeerend: maer onderwilden naemen ook, onder denheylen van uytgelaetere vrûhriet, ongerijmen en goddeloofe reede-
nen dapperen aenwas. Ten dien tijde wierden ’s Koninghs heerlijkheenen en inkoomfnten, de rijdkommen de Geestelykhen en kloosteren; en der-
beneeens ook de middelen der gener die figh by den vyandt ophielden; en de goederen ter fee genoemen, ten gemeene nutte aengewen. Toen fijn soo veel naemen van schattinghen oover hoofden en befittinghen, toen ook die befwaernisfien op den naam van beleeninghe uytgevonden, en de belaftinghen op waarten die ter fleere vertiend wierden, aengeweven, die met den oorloogh ongelooflyk moesten vermeeninghvuulden. Soo geweldigh diep was den haet der dwingelandy ingekroopen, fy gae-
en alles, om geenen tienden penning te geven. Ook wierdt’er een nieuw vondt bedagt, om op fijn vyandt winst te doen: want by vervo-
koopjing wierdt toegelaeten ‘t oovervoren van lijfroght en andere koop-
manhappen; en die gewoont, soo dienflicht in’t belonder en in’t talge-
meen, duert nogh, fijnde die wel meermalen verbooden, doghechter altouos 
F i j in
in swangh gebleeven. Ook betaelden de koopmanschappen yets voor het geleyden der scheepen, wanneer die van oorlooge de koopvaarders ter fee in veylighge haeven braghten. Deeë orde aldus ingestelde spande, bleef men evenwel in een bijttere schaarsheit van penninghen, aengefien de Spanjaert, eerst van de sjijde van Utrecht en Amsterdum, en dan ook door Naerden (want dit is de wegh uyt Gelderland) invallen op den Hollantshen boedem dede. 't Meerde bedrijf des oorloghs wierdt door den burgheer, niet door uytheemische en geworve troepen, waer- noomen. En diervooghe oorloghende konden nauwelyk de leevens mid- delen toereyken. Weynigh verfonden figh de gemeene soldaeten op flipppe gehoorfaemheden, de ooverfeten op kunften van gebieden. Hun eenighe heyl was, dat, soo wel de vyanden, als fy, in 't bemaghighted van fceeden even onbedreeven waeren. Hier uyt dan ontfonden langhe beleeg- ringhen, en 't uytterfte gewelt, den vyandt uyt te hongeren, hebbende door meenighen noederlaegh, en door wederijfijdigh bloctvergieten den oorloogh tot een kunft gemaekt. 't Is een grooue misflagh van Alva geweef, dat hy niet van eerften aan terfownt in Zeelandt viel, gederuende de wand- orde, en terwijl 't ter alsfints nog haeveloos uytfaght, догh hy, niet afgeroekt op waerftringen, had een afkeer van de fee. Deze maenden laagh bleef 't leegheder van Spanjaerden om Haelern, Stadt in Hollandt, hanghen, sjijnde onderwijzen meenigh duyften man, door waepenhen en vinnige koude gefneuvelt. Die tijdt heeft de harten en den haet der facken valtge- flet, en hoewel de beleegderde, door een langduerighhe benuetheit, naer den noederlaegh van een al te spaede hulpe, eyndelijk in de verwoode han- den hunner vyanden gevallen zijn, wordende een groot gedeeltie verbron- ken of gehanghen, bleek het echter, dat de konden ooverwonen wor- den, die soo langhthaem ooverwonen hadden, en 't gheen, gederuende dien flagh der verflche verfleegehenheid, den loop Hunner voorpoot fiuyt- te, was een eyghen myuter, ontflaan by manghel van wanbetaelichgh; een eeuwigh gebrek aan die fijde, onder soo maghtigh een Koningh. De bittere wreethheid gepleeght een die van Haelern ontflak in de andere leed- den des Landes een nieuwe halftterrigheid, en Alkmaer, een stadt in Noord- hollantd, is de eerfte geweef, die, door een onverwinnelijke tegener- weer, 't gewelt en den aenval der Spanjaerden gebroken heeft: onder- wijzen gebeurden 't, dat figh andere vertroorftinghen der elende opde- eenden, sjijnde Geertruydenbergh, een stadt in Hollandt aan den Brabant- schen boedem greenvende, door den Naflauflchen overrompelt, en Bossu fels, met fijn vloot, gevanghen, terwijl hy op de Zuydersee, en in de landen van Weynigh, ten oorloogh inforte. De Spanjaert hadden het Ammiraelschip van die vloot den naam van Inquisitie gegeven, den Bondtgenooten hier door oovermoedigh de oorfaek van den oorloogh ver- wijtende. Den Hartogh van Alva nu, aengefien hy, niet soo feer be- kommen voor fijnen ouderdom, als wel voor deachtbaerheit fijnes naems, voor langh ontlagh van dienst verfracht had, wordt eyndelijk door den Koningh op onthoouden; wel fiyende, dat, door 't onmaetigh een scher- heit, de facken flechten voortgangh naamhen, en den haet, dien 't volk teegen hen hadt ingefoogh, wat andere konsten hy ook in 't werk moght fellen, geen gefchieter uytfaght kon doen hoopen: gelijk hy ook geen gehoor kreegh, toen hy fijnen soen, declauchigh soo wel aan den haet, als daeden fijnes Vaeiders, geerne naefact in de Landtvooghdy ge- fiyen hadt. Weynigh meer dan fes jaeren hadt hy 't opperbewint gevoert: hy was ge-woon figh te beroemen, dat hy in die tijd achtten duyften menschen door beuls handen hadt doen ombreghen. Sijne handelin- ghenn,
DON LOUIS DE REQUESSENS.
OPPERCOMMANDEUR VAN CASTILIE.
GOUVERNEUR GENERAEL DER NEDERLANDEN.
1. Legerplaats van Den Frederik.
2. Legerplaats van Den Ferdinand.
3. Legerplaats van Everjans en Troubrop.
4. Storm op de Neitsche poer.
5. Storm op den rederen toe
6. Het Raasket
Midden-gelegen tot tien.° oogbloey-geweef afgeperft dienen. "P"hoewel vernoeght, 'sningh waer van moede. geveegent des sneuvelt wiens betaelingh fijnen faenmerkelijker booven oorloghs betaelingh voorstienigheit, vloeyende ghens, gher en ook wordt merkt van winnen, Portugal en fijnen staet, oor de Nederlandt voornaemlijkachtenis om fijn, op goedt in ingetrokken, hy vier plakkaet reght daer wierdt, rijkdommen, fier van vergiffenis van wierdt. zeer geweldighe van dier dier woningen, die door te men, hy by vryen uitgepijnight, fijn prijfert, gebleven een eenig, van hunnen verwoether. Eerft, de fijne betaelingh is by geenfints fchoot in fijn, van dier te bewondering, van van de Nederlanders te winnen, godt gedaght heeft, is geweest het wegheenemen van Alvâs praebelbeeldt. In teeds tijd heeft figh Middelburgh, nae een langdueri- ghens hongher, die noghtans den belegeraers weynigh min dan den be- legerden hadt uytgepijnight, en nae de vloot der Spanjaerden, doo heevighge flaghs, was vermeeltfer, aan de Zeeuwen oover-gegeeven, en het bijfjer verloop, der gemeene middelen herfelt. In teegendeel wordt Luidewijk van Naffau, met de troepen, die hy fijnen broeder toe- bracht, om den vyandt uyt Hollandt af te trekken, dight by Nieuemegen, geflaghen, door ongebondenheid der soldaet, die, wanneer de vyand, met den deeghen in de vuuyt, op hen aendrongh, hunnen overften betaelingh vorderden. Dit is geweest het vyande van dien hoofltman, wiens vernuft en dapperheit onder de roemruchtighste geplaatst fijn, van fijnen broeder Henrik, en daarenbooven ook van Hartog Chriftoffel, 's Palsgraeven foon. Gelijkhe flaggh, waer door d'ooverwonnenegene fmeuvelt fijn, is, nae de feege, in 't feeghbaer leegther oovergegaen, alwaer ook fij hebben begonnen hunne bevelhebbers te verjaeghen, en om betaelingh van 't vergoetten bloot te roepen. Die verwoestheid rekte hoe- ren wegh regt op en binnen Antwerpen, een ftaet in Brabant, feer gefeeght in geuette tijden: gelijkerwjs de koopmanschap, en de daer uyt vloeyende rijkdommen, den wensch des vreedes fijn, waer ooverloogh een- mael alles den loffen toom gegeeven heeft, is'ner niet veyligher als d'armoede. Door geweld en dregyemen fijn dien van Antwerpen afgebrooghen vier hondert duyfent guldens, by ooghlyuykingh, geloofden van Requefens, naerden hy verbooden hadt figh ter weere te fellen: doogh kort daer aan heeft hy een algemeene vergiffenis beveiftght, als wel verneogeht, dat men, op hoedaenich wije ook, afgeperft hadt foo veel gelts, als hy by vryen wille nimmer foute verkreedhen hebben. Want terwijl de Staeten dier gewesft en weygerden, ten waere den tienden pen- ningh by plakkaet wierdt ingetrokk, schattinghe tot onderfiant des oorloogs op te brengen, was het, door halfterrighht des Konings of des Landvooght's, daer op uytgekoomen, dat figh van 't een en 't ander verfteenen wonden. Dan hoe geweldigher de drift der Spanjaerden, booven alle andere natien, tot gewin en belooning druuyt, foo veel taelmerkelijker fijn hunne muytveryen, en noghtans, als waere het by voorfienigheid, fonder figh buyten gebiede te worpen. Dus pleeght men, by
by heymelijk verdragh der bevelhebberen, alle moedtwil, zelfs tot roof en plunderingh, t' geen onder den foldaet beloonghing, onder 't volk noodfiekelijckh genoemt wordt. En niet doenmaels eerst, maer zelfs voor langhe jaeren, in andere Spaensche oorloogh, sijn die kunften uytgebaar- ten. Deefen overlaft heeft de geneegenheit en fught der volken tot Oranje dapper aengewakkert, en nogh, dat, op de korts daer aen ge- volghde fàämenkoomt, de punten by hem geeysocht met den wenfch van al de wereld oovereenquaemen. Want de Heer van Sant Aldegon- de, een man, wiens schrander breyn en gelercerth nei in hooghen aen- fien, en by den Prinf in groot gefagh, gebracht hadden, gevaghen fijnde, begon men, eerst mondelingh, en daer nae by brieve, van den paishandel te spreken; waer toe niet weynigh bybragt het toedoen des Heeren van Champigeye, die met Granvelle, fijnen broeder, in huysfijck allongenicht was, en teegen hem eenen haet, hoedaeigh eenen on- der bloedtvrienden gevar wordt, opgenoemen hadt. Eynedilich sijn de Gef- fanten van weederfijden tot Breedaae by een gekomen, alwaer de Keyfer den Graef van Swarttenburgh, die's Prinfen fuften ten wijve haft, gefonden heeft, om, door fijne bemiddelings, partyen te vereenighen. Oranje, en die onder fijn biefftering ftonden, hadden defche berightspunten ge- geven: dat te onrechte van hunne wyanden voor weersfannelingen, en versmaeders van Godsdepart, gescholen wierden; als die fijc ver- sfeckert bielden, dat de den pligt, die de en Gode, en de Koningsch schuldigh waren, niet verfuynt hadden; nogh hen clyt in den finne gekomen was, de waepenen teegn den Konings te draeghen, dat deenighe hinder- pael des vredes was, uythermeche heerschappy: indien de Spaensche beseftinghen wierden weghgefonden, foude men fijgh, wat den Godsdepart, en alle andere faeken, moght betreffen, met het oordeel der Algemeene Staeten vernoeghen laeten. Tot antwoordt wierdt gegeven, dat de niet wel deed, die 't verdaedigh hunner misbedrijven voor 't leefteven gekoorn hadden, dat noghans hen vergifenis foute gegeven worden, soo maer de verschoorers van den Godsdepart, binnen den bepaalde tijd, het Landt ryndern: gemerkt het eer onbilich was, soo moghtgh eenen Koningsb't beraem van orde op den Godsdepart t'fijnen welgevalle te beneemen, t'welck de geringhste Vorsten in Duytsfchlandt fijgh aenmae- tghden. Dat voorts de Konings in al het overrighe hen te wille fijn foute, indien al vooren de fleeden, floten, gesicht en krijgsgeereftcap met de fcheepen fijner Majefteyt in handen gefelt wierden. Smaekelos waren dece voorwaarden, en onlijddelier gekoordeel dan de waepenen felve; dies verfotgh men bestant, ten eynde om geduereende eneigh jaer- ren vrye oeffeningh van Godsdepart, en een schorflingh van waepenen plaats te geveen: dit felsf heeft man niet konnen verkrijghen, maer Don Louis, te moedigh op eenigen loop fijner facken, flechte den paishan- del, om den fluimerenden in 't voortfeten des oorloghs middelerwijl met geweld oover den hals te koemen. Want geduereende die tijdt, dat men van pais handelde, hadden de Spaensche waepenen hunne aenfla- ghen te geweldvich voortgelt: die hen eenideels, door fchelische verra- flingh welg-huken, elders door wonderde moedt en flantvaftigheid gefuynt wierden. Gemerkt de koningshijcke troepen, die in Welfvrielant- land waren gevallen, door de boeren, die hen mits onkunde der weeghen aliefs' betrapt, wierden neegerhouwen. Onder defche gefchaepen- heit duerde 't beelgh van Leyden, eneighe tijdt te vooren begonnen, waer door alles an 't waggelen rakte, fijnde de Spanjaerts te midden 't ingewandt van Hollandt neeghefsecen, fonder eneighe genoeghefame-
kraghten daer teegen, dan alleen in de goddelijke hulpe, en eene on-
verduwelijk saant haet op die trouwloose heerchappy; eene haet fto vun-
nighe dit uyt, dat er een mаторos is gevonden, die, hebbende eene Span-
jaert het uyt den lijve gerukt, die tanden daer in sette. Derhalven
fiij de belegererde, nae dat denne byfferen jammer van fiekten, oorlo-
ghe, en elanden waren uytgeteert, nae dat den honger niets op hen
had onverftort gelaten, en nae dat denne, volghens 't voorbeelt van Mutina,
figh van 't verfwendighen der vooghehen leen en weeder, om door deee
tuftenhandeligh hunne ftaantvallighheid en hoop te rekken, gedient had-
den, de dijken doorgefteenen, de fluyfen geoopen, en de steegollen te lande-
waerts in gejaaght fijnde, doenende ook een vollemens springht voelde de waete-
ren, angeef door 't waeyen van wonder gefeegende winden, geweldigh op-
loopen, eencheldeelig onter geworden. Daerenbooven is het inforten van
de wal en borftweer, 't uytterfte onheyl der fceeden, toenmaels hen be-
fonder gunftigh geweest, geveende den vyandt inbeelding van uytval,
welke hem bedroogen en verfchrikt heeft. 't Leegh der Leyden af-
trekende, en hune Ooverwen Baldes gevanghen met figh fleepende,
frekt haeren wegh op Uitrecht, ftaat een hunne fijde, die fce, onder
fchijn van myyster, ter plunderingh geschikt hadden, dan fijn in het be-
formen afgefaagh. Heeft ook de Spanjaert eene aenflagh gemaakt,
om in de linkerrgedeelen van Holland, langs de Maesfe en de Lek, in
teen vallen, hebbende fceeden aan de oever ingenomen, waer onder is
geweest Oudewater, vermaert door 's vyandts wreethet: die niet eerder
heeft kunnen getuyt worden, voor hy tot aan de faemenvloeyingh der
rivieren by het dorp krimpem door gedronghen was. In deene toefant
der faeken beroemen de figh Pietro Melendes, een Bifcayer, ovewinnera
van Florida, dogh door uyrteekende trouwloofheid omtrent de Fran-
coien, felsf ook by de fijne, fcehandtvlekt, dat hy den Briel, en ande-
re haevenen, weederom onder gehoorfaemheid des Spanjaerts brengen
foude, feer onwijfelijk d'Amerikaenfche faeken met de Hollandfche ver-
gelijkende: en de vloot nu gereet fijnde, wierdt een gefantfelap nae En-
geland afgevederth, om 't loopen langs de kufven, en 't haevenen al-
daer, wen hen de windt derwaarts dreef, te verfoeken en te verkrijgen.
Dogh fchelijcke beftemmingh eener fiekte heeft het fceepsvolk weghge-
noomen, en den bevelhebbcr felsf, de ydellheid fijner belofte ondervon-
den hebbende, door fchamte, geleeofde men, of vreef, fijn leeven ge-
eydght; en fijn de Spanjaert, hune lieefheen, die omtreten
Antwerpere gereet laeghen, door de Hollanders ovoverallen en verme-
cftcr, en vervolghens dat de faeken van tijdt tot tijdt van weeven veran-
derden, genoofdaefckt geweest, hunnen gedreyghden schrik ter fce voor
veele jaeren uyt den fien te fetten. Naederhandt is het leegh der Re-
quenfens, met doorwaeden en scheepen gekoome op 't Landt van Schou-
wen, Zeeuws eyland, op de greenscheidighen van Holland, alfo ge-
noemt van de rivier, die'ter langhs de linker fijde geen spoelt, niet fonder
twijfel of hen ftoonheit of geluk hier meerder gedient hebbte; immers fy, die
dit, met het verdighten van wondeerteekenin, in schijn deroude vertellin-
ghen, opholderen, geeven voor, dat fce, figh in fce begeevene, door hemel-
fche fakkelen voor hen gaende, fijn geleerd geworden. Alhier de heeven van
Bommence, plaeis dat met weynigh beftemming, dogh overbloeken moede,
verdaedight wierdt, formenderhandt ingenomen hebbende, is Sierikfie,
hoofttad des eylandts, nae een belegh van neegheen maanden, in hun
gewelt gevallen. By dit ooverwaer onheyl, om dat door het tuften-
invallen des vyandts de bondgmeenschap der twee volken, wierdt be-
G kom-

1577.

Wonder

voorbeeld

tvan oover

grooten haet

op de Span-

jaerts.

De fchee-

ren lande-

waerts in-

gefaaght

fijnde, wordt

het beleg

tvan Leyden

opgebrûk.

Baldes van

thet beform

van Uitrecht

afgedreeven.

De Span-

jaerts, heb-

bende ook op
de linkerr-

gedeleen van

Holland, aen-

flagh gemaeckt,

wordt gen-

deeligh ge-

fluut.

Pietro Me-

lender onge-

lukkege toe-

ruttingh ter

fce tegen de

bondge-

moeten.

De Span-

jaerts wor-

den genvode-

Jaefckt hunne

gedreygh-

den schrik

ter fce voor

veele jaeren

nti tufrfelle.

't Leegh

der Reque-

nsens de hea-

ven van

Bommence

vermeefckt

hebbende,

neemt Sier-

rikfie in.
1576.
De Hollan-
ders in hun-
ne bijten-
heid en de-
tente ter
ver-
geefs nae
beul der
Vorst en.

Hugis, Ko-
ingh van
vrekrijk,
houdt heyn-
melijk, de-
band aen
de fakuen
der Hollan-
der.

kommert, sijnde daerbenevens de geldtmiddelen en krachten dapper
afgelieet, voeghe sijn een tweede, dat hen geen minder bijsterfhe
veroorfaekte, dewijl al hun omen nae hulp en heul by de naeburgerie
Vorst en vergeefs was, 't fy uyt vreef voor de Spenchfiche moogenheit,
of om dat het voorbeet hen mihaeghe. Want de Engelsche Koningin-
gin, niet teegenfaende men haer vertoonde, hoe fy was de bechermifter
van een selfde Godtsdienst, dat fy konde een onbedwonghen heerschappy
ter fée voeren, en een Vorfininne was gefprooten uyt Hollantichen bloe-
den, wegyerde eenhie verbonden te maeken, of ook d'hoohe Ooverig-
heit der landen, haer andermaelen opgedraegehen, te aenveerden: somwij-
len noghtens verftrakte fy eenig geldt, 't gheen echter, dikwils feer on-
tijdigh weederom gevoordt, geen minder ongemak veroorfaekte. Hen-
rik, Karels broeder, was toenmaels in 't bewint van 't Fransche rijk, die,
de Spenchfiche liften naer waerheit beffelfende, en oordeelende, dat men 'er
met gelijke behendigheid teegen aan moet werken, begunfhtide den
genon die sijn gewelt pooghden te knotten, sijn onderfatt noghtans
geschiede in 't heymelijk, door de fpeedeheid evene vondt, die, van de
dubbelheid der feerovery weynigh verfchillende, niet verfweeghen dient.
Men was dan met den Koningh ooverkommen, dat de Naftuynheef ontfan-
ggers binnen Kalis, statt in Vrankrijk, 't verlof om op die naeburgerie
fée te vaeren fouden verkoopen, invoeghe, dat 'er geen volk gevonden
wierdt, dat niet bereydt was om ooverlaft en ongemakken af te koopen:
want tot nu tot hadden de Hollander al 't gheen of nae den vyand wil-
de voor buurt geeygent, of elders heen, echter opgebracht, tot onder-
foek, en, om, onder een vreemden reghter, niet foender merkelijke
chaede en achterfl, figh felven te fuyveren. 't Eenen dekmantel van
reght wierdt voorgewent, hoe vaek de kooplieden gewoon waeren ver-
dingh tot afweerghing van gevaer te maeken, waer door naementlijk an-
der, op betennen loon, d'ontfeekere uytkoofft op hunnen hals neemen.
En die eenighe schattinghe waere genoegh geweest om die fwaere oorloghs-
koften te draegehen, foo niet het scheepsvolk, dat nae tucht of werten
weynig luyftert, sijn tot sijn oude ongebondenheit en 't bejaeghen van
cyghen voordeel op den roef gekoekt hadt. De faeken allefints dus ra-
delos en buyten hoop staende, verfcheen een onvooroor geluk, dat den
fct van de Hollander uyt het voeteant heeft opgebeurt, wanneer naement-
lijk, door het fchielich overlijden van Don Louis de peft, 't bewint
van 's Koninghs fijd aen den Raedt van Staete quam te vervallen.
Dat dit den volken aengenaem, en foo om hen, die nogh onder gehoorfaem-
het flonden, daer in te bewaeren, als om d'afgewekene te bevredige-
den, dienen foudé, hadt Joachim Hopperus, uyt Vrielant, geoor-
deet, wiens ach tenerheit in Spanjaren, daer hy sijn toen ontheld, das-
per was aengewaffen, nae dat de faeken, by hem afgekeurt, heel ave-
rechts uytkoallen waeren, foo dat die Nederlander onder de Spanjaer-
s sijn den naem van wijs verworven heeft. Maer niemant onder de men-
chen is 'er foo wijs, dien de fortuyn niet 't eenigher tijdt te leur stelt. Al
een wiul geleeled was Oranje doende geweest met de gemoederen
van de Brabander, door heymelige kunstenaerien, fiijner gunfte te vlyen, hen
vertoomende, dat sijnen wensch in geenen deele strekte nae 't gheen hem
eenigh befonder voordeel geeven konde. Dogh fy zelfs begonden uyt
cyghen drift, terwijl Requefens met den oorlogh te gelijk hart en han-
den vol heeft, of sijn fachtfinnerigh veynt, soo verre den teughel der
heerschappy aan 't glippen was, foo weeligh hyt hoof teegen hem
on te steeken: en den Landtvooght zelfs hadt in 't snooken der muttery
fiijner
fijner soldaeten wat 'n onvoorsichtig den huysluyden gelaat, sigh selfs door middel van waepenen te reden, 't gheen aldaer een grondtlaagh der vryheit geftrekt heeft. Dervoeghe, dat het reght der Staeten en de Handvteelen, naemen onder Alvâs Landtvooghghy vergeeten, nu by yder op de tongh en aen den ophef raackten. De Vlaeminghen van gelij-
ken keerden weeder tot hunnen aert, een onruftig volk, dat selfs in voorlijden hunne Prîfens, niet dan Prîfins sjynde, nauwlyxx fulden konde. Deefè hadden Requeusens fijn verloock van schattinghen met soo veel te fijver opfert afgeflaeghen, als hy door meerder drangh van noott verklarede die te vorderen. In den Raedt evenwel waeren eenighe Spanjaerts, d'ooverige Nederlanders, op welke Oranje hoopte te fullen konnen verkrijghen, dat se liever gelijke beloonghen door 't verdaedel-
ghen, dan door 't verreaen hunnes vaerderlands verwaghten wilden. In
den yver deefè forghie stijffde hem een onvoorsiene toeval. Want door
't schuuren deefes oorloogs waeren de Spaneysche rijksdommen, hoewel
gaghgt, wonder afgeleet, sijnde de Konighg soo diep verschult, dat hy high gedronghen vont, door middel van verniextingh en schorf-
ingh fijner voorighhe schulden, den hoofschen handelaeren fijne inkoemiten
en goederen t'ontweldighen. En den Turk (moogenheit die immer
door oneenigheid der Christenen heeft toegenomen) juyst op dat pas, wijt
hy fagh dat Philips alle fijne krachten aan Nederlant te koost leyde, het
koningsrijk van Tunis veroover hebbende, gebruikte alle geweldt te waeter en te lande, om ook voorts d'andere geweest in Afrika, staande onder den Spanjaert, te bemaghtighen. Door deee fwaerigheden is
't geschiedt, dat de Spanjaerts, in Nederlantfchen dienst sijnde, een
greuyen tijdt in de betaehling hunner soldy ten achteren quamen; die
overfulks, naer ouder gewoonte, gehoorloemhe yttchuddende, aen
t's muyten floeghen, en der moedtwil 't gheen'ër van koomen wilde
overgaveen. Brûffel, 's Koningshs hofplaets, hadt men ter plunderingh
geschikt, ten waar hy gheene, wien 't voorighhe weerdervaeren heughde
en dat, verflaeghen door de groothet des dringenden gevaers, figh ter
waepenen begaf, den magflraeten, en 't Hof, des verwittigt hyd. Deefè
ebben by den Raedt van Staete, dien geefht is dat het bewint
der faeken van Nederlant was opgedraeghen, soo veel te weeghe gebragt,
dat die muyters voor weêrspannelinghen des Koningshs, en vyanden des
Lantds verklaert wierden; 't gheen ook oopelijk is toegafstaen, dat
echter vont men bedeken, dat dit muyten, door raedt en ingegeen
de eenighe ywningh, welker rijkdom en gelegenheit aen ytycheemse
heerschappye heel en aelijk vayt was, hyemelyk geflookt wierdt. Maer
als de t'faemgevoorene troepen, nae 't verworpen hunner hopluyden,
in Aelft (een ftaat in dat gedeelte van Vlaendere, 't welk al in voorlijden
niet aan de Franse heerschappych, gelijk alle d'andere, maer aen 't Kei-
serrijc, is vayt geweyct) waeren gevallen, en de geheele landtdouw ron-
dom allefsits doorstroopen en schattinghgeel afperften, fonder dat'er
figh yemant teegen stele, hebben eenighe Grooten in Brabandt, niet
op een algemeene aeraedtlaegingh, maer door geheughen, en ytt vrees,
vant 't gheen'ër binnen Antwerpen was omgegaen, ettelijke gefonden,
die den Raedt, dat is, het hout des Lantds, op 't hof in hunne raedt-
kamere, en te raede stittende, in hechtenis naemen. Dan terftont, op
dat niet de regeringh, by manghel van wettyche oppermagt, aen
't fleuren raecte, hebben de verdachte en onschuldighe van een gefon-
dert, vaftbouyende die se gelooofden, dat, door oevermoedt of vadtig-
heit, de krijgswervingh en 't waepenen tot afweeringh van den Span-
G ij schen
1576.

S gy maekende met andere eenen verbondt tegen de Spanjaerden.

Rhoda woorpt sigh op tot hoofd der Spanjaerden, dat Hollandt vertrekken.

My plundert Maesfricht.

En kort daer nae Antwerpen.

De Nederlanderen be-stijlten den bylant van Oranje hunner bekansmingh te gebruyken.

De Paishandel wordt te Ghent her-vat.

Deszelfs voorwaerden.

HUGO DE GROOTS TWEEDE BOEK

Schen oooverlast, verhindert hadden: die daerenbooven voor hen fels ook ruyters en knechten aengenoomen, en soo veel inlandich krijgsvolk als er was op hunne fijde getrokken hebbende, met die van Vlaendre en andere fcheiden een verbondt, als teegen den gemeenen vyanden, geflooten hebben. En leyden fy, door plakkaeten, hen niet alleen te lait al 't gheen thans en onlangs eerst tot teurnis der gemeene ruffe was ondernoomen; maar ook alle d'uytipoorighc verwothscheiden van Alvzijden, den tienden penningh, d'Inquisitien, 't moorden der onnoffelen, den toe-legh om door gewelt van waepenen te verkrijgen, 't gheen door vreede genooten wierdt, yder naer dat hen 't geheughen fijner geleede schae; en ongelyeken deede te moede fijn. En fcheen die faeke nu niet alleen hen, die figh der gehoorfaemh ontrokken hadden, maar den geheelen Spaenfchen landtaet in 't gemeen, te betreffen. Waerom Don Jeronimo de Rhoda, die te vooren een lidt des Raedts, en toen tot het krijgsvolc overgegaen was, figh voor hoef der oponentboedene troepen van dien landtaet, dan uyt Hollandt vertrokken om noyt weeder te keeren, opgeworben hebbende, onderwondt figh alleen het hoogh gefagh der heerichappy te eyghene, als of den geheelen Raedt in hem alleen beftont. Hier by heeft figh ook, op hoop van ongebondenheit, en daer uyt buyt, geveoght het Hoogdhuutfch krijgsvolk, die dus vereenight Maesfricht, een treffelijk fadet, geplundert hebben: en niet langh daer nae, ook uyt het kafheel door Antwerpen gefort, de beftettelijngen uy-vergeacht fijnde, hebben se, ettelijke daechen langh, met ombrenghen der inwoonders, met brandftichten in wooningen, met schrickelijk plunderen, hunne woede en gierighet verfaedigt. Onder welke onheylen de Nederlanders, die figh op hun nieuw geworve en onvervaercr krijgsvolc, teegen soo veele oude foldaeten, soo veele kafteeh, niet genoegh vertrouwen konden, en befehen hoe langhwijlich een fлеuren 't inhaht uitheemsche Vorftenh thunner hulpe te beweeghen, goedtvin- den, figh van de gereehtte bylant, en die hen mildeleyt van Oranje aengebouden was, te dienen: den meef ten wel bewuift fijnde, hoe se neevens hem by den Koningh aen gelijke mijfaaden verschrucht fton- den, welke of te gelijk moefen afgeweert, of te gelijk befuert wor- den. Derhalven wierdt de Paishandel, die te Breedaa was afge- brooken, hervat, en, als tuschen borgheren, in korten een verbintenis, teegen alle uytheemfch gewelt, getroffen, en bevoorwaerd: dat, alle leedt, schaeade en misdaet vergeesen en vergeeten blijvende, in 't buk van Godsdiens niemant sal bejchuldighet of aengebrook werden, nogh de rechtsbraken, ter faeke van dien hier vooren gewaet, fadt grijpen: maer ook den verwezegoen in hunne vaste goederen, by tijdel van ver- bentmacknigh ontegvent, herfelt worden, of, indien se veroorene- waeren, fooky bewindsthuyden en fchatmeefers gemachti ght, die, den eenen fijne goederen, den anderen waerligt toezywende, alle fyzarighe- beeden, indien daer eenighe vallen, ten opficht der befittinghen en wyt- zinninghen, afsnijden: dat, hoedanighe gezaaonten men in 't toeko- mende fonde goedt vindt aen te neemen, als meede belaaghende 't her- stifelen der eikhsbebben, die de Hollanders en Zeewaten den Koninigh door deenoorgh ontbeelden, en ook raeckende de penninghen, welke dyes be- de te koop gheleght badden aen't uytruffen dier twee hetgotten van Oranje, of de gemeene landfchappen der Nederlant een gedeelte dier schuldlen elk op sijf fonde neemen, de vergaederinge der Algemeene Staeten, naar de Landen van uitheemfiche waepenen bewijt te hebben, sal oordeelen. Dat men onderwijzen trachtten sal den koophandel allerweegen te her- stel-
Die van Luxemburg weigerd in de Ghendtscbe paes te treden.

Hier in Laste genoemden die, Vrijen, neemende hunnen Steeds vooght in hechtenis.

Door afbreeken der kaftelen allerweegen is het jul de flaevernay van de halfe geworpen, en naerden Antwerpen in bedwang der Spanjaerden was, waer door de onderhandelingh tuften de Landtschappen wierd afge-sneeden, deede men de dijken, langs de Schelde, doorfeeken, op dat de scheepen over de ondergeefde landen velylg moghten heen waeren. 

Naerander is tot Bruffel het verbond en raedtlot der vereeniging hunner krachten tot opreghting van een heuy teghen de Spanjaerden, bekrachtigd door den eed der Geestelijkheyt, des Aedels, en der Gemeente; en by den Raedt van Staece voor goedt en oorbaer gekent. Dit was voorwaer wel d'eenighen tijd, dat, foo men, neeven de waep-nen, den haedt en d'afgunft neederlye, eenen gewenften uytflygh in de Nederlandscbe faeken deepe hoopen. Dan den grondt deefer faeken dieper peylende, dunkt my den ontfijfelbaer oorspronkeluy allen onhe- len te fijn de naeyverende flaeftucht der Grooten, en een, dit niet quaelijk gelijckend, gebrek des volks, een onbefcheyde fucht tot hun-nen Godtsdienst, dat figh nimmer binnen fijne verbonden laet bepaelen; nimmer met den teegenwoordighen ftaet hunner faeken laet genoegh: foo langh deefh dinghen ftaed grijpen, gebreeken 'er noyt partyschappen, noit werktygen teghen de vryheyt. 

Koningh Philips derhalven, op den ontfangh deefer voorwaeren, en hier uyt ervarenis met wat een algemeene toeftenningh en welgevalye die werden aengenoomen, en dat hen, wen hy te grooten strengheyt teghen de fijne gebruykte, uyfheemliche vriendschappen oopenbonden, oordeelt dat het best waere voor dien tijdte duynen, en, hebbend by plakket de vredeverdrag bekraghtigd, besluyt heymelijck by figh selfs onderwijen tijdte en gelegenhen waer te neemen, om die bondgenootschap te sliSchien. Dogh Oranjes doen, diens vryheyt in de vredepunten was bedongh, hielte hy als tot gijfelaer der daeden fijnes vaders. Om de Landtvooghts over Nederlandt t'aeuveren fondt hy Don Johan van Oostenrijck, fijnen baftaerbroeder, om dien jonghen Prins, dien 't hart overhooggh lagh, vermaert door die roemrycke fijnehe teghen d'Ottomanen vloot bevochten, en wien de Paus befonderlijck begunstigde, van hoogheer aen- flaeghen af te leyden: en om een bewijs te dienen, hoe de Koningh figh door't fenden van eenen Landtvooght, hem foo nae in bloede beffaeende, in't toekomende tot onderhoud der handveften en wetten verplichte. 

Dees gaf voor, dat fijn beright inheldt den vrede onderhouden, in 't heymelijck gelait fijnde, den raedt en het berightchrift van Rhoda, die, gelyk hier vooren verhaelt is, figh tot hooft der Spansche mytverhadt.

G i j
had opgeworpen, te volgen: dan onmagtigh was het ongeduld sijner siedende jeught, 't gheen den haet dacht uyt te broeiyen, en hem toe- trouwt was, te verberghen, en te gelijk kreegmen, uyt onderschepete brieven, oopeningh der bedekrte raetflaeghen. Wel wikte fe Oranje, die, ingepeen in om te verhinderen, dat het opdaeghen eener foo gun- fighe fortuyne niet eyndelijk wierde verydeld, den Nederlanders allen-thalven pooghde te beweeghen, om, ooerverleggende, hoe fwaerlijk fy den Koningh, door het maeken eener vreee, buyten sijnen laft, vertoornt hadden, den Landvtoogth, duydelijk tot het uytvoeren sijner graminisch afgegonden, dan althans nogh ongewaepeent, en op de grenfen figh onthoudende, door geweldt van waepenen teegen te gaen. Dit heb- ben eenigher der voornaemstef van Aedel, die Oranje, uyt oouden haet, of nieugvatte afgunt, niet te wel vermoghten, omgefooten: de meete, veel eer door verwarringh der faeken, dan met voorbedachten raede, in de partijschaften ingewikkelt, wilden, uyt onftigh eunnen, tot geen waepenen, buyten noot van eyghen beitscheringh, verfaen. Dus, 't verdargh tot Marche, een stadt in 't Landt van Luxemburgh, geslo- ten fijnde, werd Don Johan in de Landvtoogth toegelanct, indien hy alvoorens de Spaensfe seldoaten, daer nae alle uytteemfs, vertre- kende: niet teegenfanae die van Hollland en hunne Bondgeno- ten veelerley reedehen, hoewel te vergeefs, daer teegen in brghten. Maer een ongeloofselijke vreughthad toen meeninght van mensehen al- le vreee uyt den harten verdreeven, wanneer de Spaensfe krijgsmaagh, volgens het gemaakt verdargh, alle sfeeden ruymden: schoon fe veel bloe- dighen rooff, en 't gheen in tien jaeren tot buyt gemaakt was, met figh fleespande, figh soutelem beroemen darden, datfe, binnen de fes jongft- verloope maenden, dartigh duystent Nederlanders, ongetwijffelt uyt de weereelose meeninght, vermoort hadden, daer fe niet booven de zelfigh uyt den hunnen, in die selve tijdt, vermuft. Niet te verre noghtan vertrekende, wierdenfe in 't gebiedt van Milaen, eenighie ook nogh dichter herwaerts, opgehouden, ter tijdt toe, dat Don Johan, den oor- logh klaer fijnde, hen weeder op ontooboed. Hy dan, onder 't gedrangh van allerhande vreughe galmen, en met alle bedenklijke pracht van eere, tot Landvtoogth aengenoomen, maer'tongeduldigh, om, in fijne jeugdighe voortvaerheyt, de minfte hinderpael te lijden, bespie- onderwijlen de greensplaetfen van Nederland, 't gheen wel haeft is uyt- gebartent door 't bemaghtighen van Naemen, en eenighe sfeeden op die grenfen. Ook arbeeyt hy, om de Hooghduytfe sfeeken, die, tot nogh toe onbetaelt, in Nederland gebleeven waeren, tot overgave der sfeeden af troonen, en wilveerdigh genooch was hunne trouwoofsh, maer te lafhartigh tot de daedt, ja even gedweeght om omfetten, toen men hen met dreyghementen of beloften aenginge. En door dit middel is meest geheel Brabant behouden, stellende de sfoelten niet al- leven de betettinghen, maer zelfs de Ooversten, in handen der Staeten. Dezeen naam van Staeten gebruyken d'afgegonden van yder Landtschap ter Algemeene vergaerdhingh, die, nee dat den Raedt van Staete de klem haeres gefaghs verlooren hadt, in 't beforderde bewindr der lan- den is getreden. Dan tot nogh toe bleef men buyten oorloogh: maer de Staeten befolcligden Don Johan by den Koningh oover treec- ken des vreeden, Of Oranje.

1577. 

Don Johan wordt tot Land- 

tvoogth aengen- 

name, in inwur-

van die van 

en 

Hunne 

Bond- 

nooten. 

Reom der 

Spaensfe 

seldoaten 

uit Neder- 

landt ver-

trekende.

Don Johan 

bemaght- 

igh Nan- 

nen. 

Hy pooght 

de Hoog- 

huyh- 

duysec 

troeven tot 

overgave 

der sfeeden 

to bekoghen. 

Hy wordt 

van de Staet- 
nt voorge- 

kommen. 

De Staeten 

befraculdh- 

ghen Don 

Johan hy 

den Koningh 

oover trecom- 

ten des 

vreeden. 

Hy Oranje.
MATHIAS, AERTS HARTOGH
VAN OOSTENRYK, ETC.
De Nederlandtsche Jaerboeken. 55

invoerde. Dogh door alle steeden van Nederland riep men met een geweldigten roem, dat hy den grondlegger der vryheit was, en ongemeen begeert fijnde met alle de uytneemliche hoedanigheeden, die de gunst des volks gemeenlik trekkten, deede hy zijn gefagh, als of hy fijn des ontreken wilde, door heete geneegheent hemwaerts, dapper aengroeven: eyendelyc heeft hy figh, door foetheit van aert, en voortienheyt, en om dat hy door nauwepoorigh naevorsen, en uyt onderlichte brieven, had doen blijken, dat Don Johan door bedekte laeghen toeleyde, om eerft fijnen perfoon en den fijnen; daer nae, den bandt des, vreedes verbrooken hebbende, ook alle andere van kant te helpen, soo uyerich in de harten ingebosenent, dat die van Brabant hem tot de weerdigheyt van hunnen Ruwaert beriepen. Bijfelter heeft dit den Hartogh van Aerschot, thoen ter tijd Stadhouder oover Vlaendre, den Graeve van Lalain, den heere van Champaigney, en enigher andere verdrooten: gemerckt hier door t' befornderde bewint der faeken quam te drayen op Oranje, die in afkomst wynehgh, in ervarenheit en gefagh geen weerga hadt. Sy dan, siende hoe verre fij beneeden hem in de gunft der gemeenten stonden, en niet buytten vreeef, dat hy, koomende aan 't hoogh bêflier van faeken, op den Godsdiennst fijn gelegenheyt moght voorfien, trachten fijne doorluchtigheyt met den naem eener grooter glory te beneeven. Duytschland had, nae t' oeverlijden des Keyiers Maximilian, in deszelfs plaetse gekooren fijnen foon Rudolph, diens broeder Mathias hy thoen, door rijke beloften, uyt het hof gelokt hebben, fonder eenighe oopentijdt teoefenning des Keyiers, om niet den Spanjaert te mifnoegehen. Die felve hadden ook, dewijl 't gefagh der waepenen en veele sterke steeden thunnen gebiede stonden, gedacht wel licht te weeghe te brengen, dat die jonghen Prins, in 't bewint gefelt, en in alles aan hen verplicht, figh geheel door hen fioode laeten beflieren, en fy dus al't geen te felfs gebooden op fijnen naam konnen uytvoeren. Oranje dit afmetende, heeft eenighe der bewustelighen van dien eenligh afgetrokken, en hen oovercreed veel eer een reghtmaetigh gefagh in de wette-lijke reegeringh der Staeten, dan een gedeelte in de macht van wyneighe te verhoopen. En juyst op die felve tijd tijdt begeurde 't dat Aerschot, geflaght dat van allen tijden dien van Nassau geenermaaten wijden wilde, te opgeblazen door ydele hoop, den gemeenen man tot Ghendt, door wangelagheigheyt troftvâl van woorden, teegen hem gaende maekte: waerom dit volk, lichtervâlderigh der myuter dan eenighe der Vlaemsche, en den aedel dwars, hem, met al fijne gevolgh, in hechtenis genoome heeft. Maer Oranje, schoon Mathias door fijne vyanden geroepen, en, hoewel hy 'toneggerne fagh, gekoome was, ja ec alle Nederlanders thans met meerder fucht nae een uyt Vrankrijk omlaeghen, niet willende dat hy voor't hooft gefooten wierde, heeft den Staeten geraeden, dat fe dien jongeligh, doorfluchtigh in hooghe afkomst, fijnde's Keyiers broeder, en 's Koninghs nae bloetverwant, in't bewint hunner faeken stellen souden. Welken voorflagh de Staeten soo famakelijk gevonden hebben, dat de Landtvooghly van Nederland aan den Aerts hartogh, aan den Prins het Stedehouderschap, en dat als weygerigh schijnende, wierd opgedraeghen: waer door figh hunner gramma- fchape meer ontteeken voelde, die, alleen op bloote hoop der weerdigheid, sigheer hadden opgemaekt, om de gunst des felfs en fijn gevolghs te foeken. De Landtvooghly van Mathias wierd beperkt door 't voorfchrijven van voorwaerden, en het toevoeghen van Raedsstuyden; en hy felfs door geen hoogheer glory in die weerdigheid geppikkel, dan den staet van een heerlijk lêven, en den luyfter van een prachtighehofhoudingh te voeren.

Hugo
HUGO DE GROOTS DERDE BOEK

HUGO DE GROOTS NEDERLANDSCHE JAERBOEKEN.

DERDE BOEK

INHOUDT.

De Koningin van Engeland heeft de Nederlandsche haere hulp en bescherming weerdig geoordeelt: hoewel ook uyt eyghen vreele, dewijl Don Johan op een huwelyk met de Schotte Koninghin, en door haer, beneevens fijne waepenen, op de Kroon van Engelandt toelye, t ghen door vele taftelijke bewijzen is bevonden. Derhalven heeft sy geldt en hulp belooff, mits flegende valte verfèkeringenhen tot afleggingh der feler, en dragende dien tijtel, dat de Nederlandtse Provintien houden gehouden worden onder de geboaerhaftich van Koningh Philips, en heeft haer vervolghens dermaete in de befiering der Republike ingeefeken, dat ëe, buurt en haeren wil, gevogelte geluyt van gewichte godghoen konde: en figh bevlijghinghen, om deelen neewen Staet der faecken doordracht vait te stellen, heben eenighe Nederlanders te vergeefs gearbeidt, om haer teggen Oranje aan te fetten: en sy van haere fijne andere inicherpande, hoe teer hechtyt ët was, téaeloudt gebyruk des Roomfchen Godsdiencs lichtveerdigte veranderen, heeft naer de gevaere hopen heerwaen, fierker byflant toegefonden. En onder dit bedrijf veerdigde sy brieven af aen den Koningh, hem raedende tot een oprechte vreele, ët befieren der Landen, volghens de handtroffen en wetten, indien hy in tegendeel ëe onder- daenen perte bnnen toevalt tot de waepenen te neemen, daer de Fran-ßzen tot vreele.
De Staten
trachten
Philip
t'heenwaerts
te vermen-
wen.

Onderstu-
schen neem
de heymel-
ke party-
schappen
onder hen ge-
wendig toe.

1577.

HUGO DE GROOTS DERDE BOEK

De Staaten
broeder
dat
baftiaen,
dat
krijgsmaght,
depunten
dan
badtfy
was,
en
behalven
datfy
verlieten,
lijke
dat,enen
op
party-
Koningh
gthloki.
fchappenon-
xoodvau
wordenver-
worpen.
vruchten.
derlanders.
Van
enKafwüer
deheimelu-
Munneeme
thenwaeru
rhiltps
ir,

V* Daestaten
15-78.

Seegc-
valois
hen
jjj.
Jo
mmen
aen-
dm
gem-
met
mtogh
Koningh
tijts
heemfche,
werken,
bandt
door
u
gebrecht
gebracht
had,
was
verterkt,
het
leegeer
nederden,
Nederlanders.
Seeg-
vruchten.

Don
Johan
flaat het leeg-
gher
derNe-
ederlanders.

Seege-
vruchten.

1578.

Don
Johan
straat het leeg-
gher
derNe-
ederlanders.

Seeg-
vruchten.

Don
Johan
seegc-
valois
hen
jjj.
Jo
mmen
aen-
dm
gem-
met
mtogh
Koningh
tijts
heemfche,
werken,
bandt
door
u

De Staaten
trachten
Philips
't heenwaerts
te vermur-
wen.

Onderstuf-
schen neem
de heymel-
kie partys-
chen vande
hem ge-
wendig toe.

1578.

Don Joha

flaat het leeg-
gher
derNe-
ederlanders.

Seeg-
vruchten.

Don
Johan
seegc-
valois
hen
jjj.
Jo
mmen
aen-
dm

De Staaten
trachten
Philips
't heenwaerts
te vermur-
wen.

Onderstuf-
schen neem
de heymel-
kie partys-
chen vande
hem ge-
wendig toe.

1578.

Don Joha

flaat het leeg-
gher
derNe-
ederlanders.

Seeg-
vruchten.

Don
Johan
flaat het leeg-
gher
derNe-
ederlanders.

Seeg-
vruchten.

Don
Johan
seegc-
valois
hen
jjj.
Jo
mmen
aen-
dm

De Staaten
trachten
Philips
't heenwaerts
te vermur-
wen.

Onderstuf-
schen neem
de heymel-
kie partys-
chen vande
hem ge-
wendig toe.

1578.

Don Joha

flaat het leeg-
gher
derNe-
ederlanders.

Seeg-
vruchten.

Don
Johan
flaat het leeg-
gher
derNe-
ederlanders.

Seeg-
vruchten.

Don
Johan
flaat het leeg-
gher
derNe-
ederlanders.

Seeg-
vruchten.

Don
Johan
flaat het leeg-
gher
derNe-
ederlanders.

Seeg-
vruchten.

Don
Johan
flaat het leeg-
gher
derNe-
ederlanders.

Seeg-
vruchten.

Don
Johan
flaat het leeg-
gher
derNe-
ederlanders.

Seeg-
vruchten.

Don
Johan
flaat het leeg-
gher
derNe-
ederlanders.

Seeg-
vruchten.

Don
Johan
flaat het leeg-
gher
derNe-
ederlanders.

Seeg-
vruchten.

Don
Johan
flaat het leeg-
gher
derNe-
ederlanders.

Seeg-
vruchten.

Don
Johan
flaat het leeg-
gher
derNe-
ederlanders.

Seeg-
vruchten.

Don
Johan
flaat het leeg-
gher
derNe-
ederlanders.

Seeg-
vruchten.

Don
Johan
flaat het leeg-
gher
derNe-
ederlanders.

Seeg-
vruchten.

Don
Johan
flaat het leeg-
gher
derNe-
ederlanders.

Seeg-
vruchten.
1578. Margareta van Valois draeget haar broeder, de graaf van Anjou. Haar broeder, allenhalven gunstelijk voor te draeget. Maar Kazimir in die selve tijd, een treffelijk steun en voorstander des Koninghs van Navare, had al t'geheen hy voor figh selven in 't befonder hadt bedonghen, ter liefde des gemeene vreede, verwerpende, een proofftuk van een billijn en Godsdienstigh gemoet gegeeven. Bijster was op dit pas de Staat van Nederland althalwij verwart: min of meer als een wauffichelijk gevaar, dat in alle sijne deelen ooverhoop teght, terwijl een yder, door befondere weeghen, de regeeningh, als een oopenbaerende plaets, nae figh trekte. En men voerde de waepenen wel teegen de Koninghliijke regeeringh: maer hierentuusfch slot, men 'er die de Graefelijcke regeeringh en Wetten roemende, andere, die, wig verwonderende ouver hunne krachten, booven die der Venetiaenen en Switseren, fonder d'ongeligheid der felver t'ooverweeghen, op den naam eener Staetsgewijze, 's Landts regeeringh van eenen schurend, of wel ook, om dat hen andere in hooghen aenfighen verre te booven ginghen, foekende hunnen fterken arm in de maght des gemeente, t'geringhste grau, waer t'vaerdigheid tot muyster was, door voorgangh, woorden en aenhitchingen gaende maekhten, onverfettelijk fijnde in bitteren argawen, en geenbane fhr yvydt, de minfte uytforderingh onderwaerigh, goedtekeurende. Men vondt'er heymelijke en oopenbaere partyfchappen en beroerten: en neevens dien was men niet min in oorlogh; langëaem echter, en niet ernstig genoegeh in t'voortetten naer vereyfch van tijde: dewijl de troepen niet, dan naer yders befonder belangh, gebruykt wierden. Amsterdam, de grootte des Hollandfche steeden, welke wy gefeght hebben an de vydt te gebrekhen, hieldt op dat pas nog volfandigh voor Don Johan. Maer om dat de Naflaufche de staat rondom befoloheet hadden, en uyt foo verre eenen oortge ontst voor te vwegianh fconde, is men tot verdragh gekoome: hier in was gefeght, dat d'inwoonders, om den Godsdienst, buyten hun waederland verjaeght, fouden hertelt worden, foo noghtans, dat hen 'toeffchen hunner kerkfleeden verboden bleech, uytgenoomen buyten 's stads muren. Dan naerdien men de getrouwheit der Roomgefinden in twijfelen trok, en gelooff wierd, dat hunne geneegheifsomwijlen weder tot den vyandt keert, hebben d'ingeroepe ballingenhe, nae 't verjaeghen hunner ooverheeden en der geener die in kerkelijcke bedieningh waeren, figh der regeeringhe meefter gemaakt, en 't bewint der faeken in handen genoomen. 't Selfde is ook op verfcheide tijden, by naer om gelijke reedenen, gefchiet binnen Uitreght, Huerlem en andere fteeden in Holland, alwaer men 'eenen dekmantel, teegen 't verbreeken van gegeeven woordt, heeft voorgevogen 't infellen van Magistraeten ten dien eynde, op dat, t'geheen fy fouden goedte keuren, niet scheene in weervil der fteede te gefchieden; dat aldaer tot vaft stellingh van eendraght wel niet ondienfigh is geweef, dan echter de gemoederen der bondgenoeten, den Roomichi'en Godsdienst toegedaen, dapperen aenfchoot heeft H ij gegege-
gegeeven, waenende dat men sijn krachten teegen hen focht te versterken. In Gelderland was de regeringhin in goeden ftaet gebracht door Johan van Naffau, wien Oranje die Landtoooghdy beforgt hadt, om figh van deis te meerder sterkten te verfleckeren. Maar in Vrielandt, alwaer toen tot Landtooogh vns gekooren de Graef van Rennenbergh, waeren d'oude geschiften tuffchen de stad Groeningen en d'Ommelanden, weegens 't uyftvoeren der koopmanschappen, soo hoogh gereecef, als in een kommerloofe vreede, en men twijfelde of er den Landtooogh teegen hadt, om te valter in fijn gebiedt te faen. Die gemeente der stede ifte den gesanten der weederparty, aen hen afgefoonden, in hechtenis: die sifelde heeft, nac datfe, op eyghen befataen, figh weederfijds hadden onderwonden elkaander flagh te leeveren, d'ouverhandt behouden. En de gevanghene wierden wel in vryheid herflet: dan den haet, hoewel'er Mathijs en Oranje tuffchen beyden quaemen, bleef onverlofelijk, tot dat ook eyndelijk deefje geschillen met d'algemeene ondermenght wierden. Van gelijken belaffe Rennenbergh eenighe Raedtscheer in Vrielandt, die den feechen der Spanjaerden begunftigh hadden, andere in hunne plaets verkiefende, neeens den Bijfchip van Leeuwaerden, in hechtenis te neemen. Om deefje dienften wierden hy tot befonder Landtvooft van Ooversyff, soo om dat geweit te gebieden, als voorts t'ouverheeren, aengenoomen: want de Hoogghdytsche foldaeten, die Don Johan gekoet hadt, hielden Kampen en Deeventer in beftettigh. Beyde deefje ifteeden hebben figh aan hem ouvergegeeven. Maar dewijl Deeventer langh teegen hieldt, was hem Kafimier, met acht duyfentman te voet, en weynigh minder te peerd, vers volk, t'sijner hulpe bygekoomen, brengende sijns meerder troepen, dan zijn bestellingh inhieldt. Gemerkt de Koninghin van Engelandt, in plaets van 't beloofde geldt, meer krijkvolk hadt gefonden, en hy, uyt figh sijns, als tot een bewijs sijner geneegenheyt thunnen dienfte, 't getaal sijner krijgsknechten verfwaerde: 't welk de Groote, die den Roomfchen Godsdiensv volghden, ten argfhten uytleyden, en hierom figh des te vlijtigher beneerfghidend, ten eynde Francoys van Valois, een Vorft hunner gesintheit, t'sijner hulpe geroepen en gebeeden wierde, Oranje en andere dit met gedult aenliende, om sijgh met geen argwaenigh vermoeden t'ouverlaelden. Francoys dan wordt op beluyt der Staatgen genooten Befchermer der Nederlandsche vryheit, en, booven de verfleeckinghin hem gedaen tot vergoeding sijner onkoften, wierden hem, in belooching sijner bondgenootschap, toegeweefen alle de stedeen, die aen d'ouversijde van de Maës, in 's vyandts handen waeren. Onder dit beloof de faeken, en terwijl de gemeenten, nijver in den Godsdiensv, om dat fluk, en elk der Grooten, om eyghen gefagh, oneioghe waeren, hebben die van den Gereformeerden Godsdiens een sijne hen treffelijk flaeheggh, hacchelijck voor den Staat der Landts, verkreeghen: aengesien het reght van heercchappy in veeler handen sijnde, geen hoogher moogheyt de vyandtscappen der partyen in dwangh hieldt. Sy hadden hun verfloeck- fchrift aan Mathijs en Oranje, des te vooren ook niet onkundigh, ouver- gegeeven; waar in fte vertoonden: hoe sy alleen nimmer eenighe deel aen 't bestier der regeringh wonden, maar aldoos tot een proye der Spaensche woede dienden, wiens ongetwijftely ooghreit was, de Republyck, nae haer van het wytsneuwefte gedeelte der borgeryen onthloot te hebben, t'ouver- weldighen. Dat ook, in der waerheit, geene andere, dan sy, den vy- andts thans soo diep in 't oogh flakeen: en hoe tot genoeghsame verfleeck- ringh hunner getrouwheit diende, dat hunne eenighe hoop op de gemeene behou-
behoudenis was geamkert: gemerkt, indien den Staet tot haer voorigh weefen te vervallen quaeme, allen anderen armoede en slaerorn, hen dooden, wezommen en 't vuer te verwachten sonden. Daer benevens, dat fy de eerste geweef waeren, die de waepenen teegen de dwingelandy genoomen hadden, en sicht daer door alle hoop van vergifftenis afgescheiden. Daer derhalven fy, wien 't snoodst de on't koninghlijke gebiedt befooren sonden, met reight om een billijk gedeelte der vryheit baeden. Dat se vette prijsfirdommen, rijke inkoomens voor andere lieten; hen alleenlijk moghte, als onbeylighe, geen ongangel ter kerke of raedthys geweyghert worden. Dat se in godsvrught, in getrouweheit aan het vaeerlandt geenmermaeten yemant uioken sonden. Hier op bleef men eenighen tijd in twijfel: en ten laetsten hebben die, door welker ingegeven dit verlokk gedaen was, 't voorbeeldt der Hooghduytchen, Poolen, en veele andere oude prijefende, den Staeten doen geloooven, dat 't belang der cendraght niet konde lijden, soo reghmachtighe gebeeden te verworpen. Want dat al de kracht, die men in 't leegher hadt, van hunner sijde quam: en door blijkelijke bewijfen ondervonden was, dat geen anderen eenigh bewint van saeken veyligheer moght vertrouwt worden. Hier by quam nogh, dat eenige Roomsgesinde, insonderheid die sijgh op den naam van Jesuïten deelden gelden, tot het doen van eedt teegen Don Johan niet konden gebracht worden, jae dat geen geringhe geedelte, aendeende voor hen meer hoop aen 's Konings sijde, van selfs waeren afgeweeken: maer in tegendeel, veele magistraeten, 't fy daer in onderweelen, of voorfende dat die sijde wel haeft de magthigtighe soude worden, de party van den Nassauich Godtsdienst aennaemen. Om deelfe reeden werdt hen, neepons andere, places in alle weerdigheeden en eereampten gegeeven, en beraent, dat in wat plaetchen ten minsten hon- dert huysgefinnen kerken tot het oeffenen hunnes Godtsdiensts quaemen te verloeken, hen die souden worden toegestaen: met dit verfant, dat die sijn aen de Roomsch he plechtigheden hielden, gelijke vryheet, door Hollandt en Zeelandt, genoote, 't gheen echter niet geschiedt is. De dinghen die nae deelen volgheen, kunnen fonder meededooghen, of 't beschafft van een uytteekendt voorbeeldt, niet doorblaert worden, aengesien soo groote ontfelteniffen, soo vinnighen haet, en hoe beroerten andere borocerten ten dekmanl gestrekt hebben. Want en de Rooms- gefinde verkonden d'andere niet in't alleminffte toe te eeeven; en fy, nu niet langher vernoeget met ongestraft te blijven, of een heymelijke Gods- dienst, felden sijgh, wen maer erghens de magistraeten hen te aerejlende ter voldoenich veel, ter weere, om hen door geweldenaery, 't gheen by wheethe van reghten wierdt geweyghert, af te wringen, en wenden, als se d'ooverhandt hadden, 't oogh naer wraeke. Invoeghe, dat fy die voor langh al hunnen wensch en geneegenheit, en nogh onlanghs hunnen raedt en middelen vereenigh haben, om den Spanjaert uyt den lande te helpen, borgithers teegen borgithers in de steeden felve gewaepent sonden; sijgh, wen se maer hunne partylingen uyt treeven, genes vanads kreuningende: teegen wien ook den soldaat soo krachtighe niet gebuyckt wierdt, dewielt door sijne beettingh d'inlandschhe vrede moest onderhouden worden. En gelijk doodelijke krenkten alle genesemiddelen verworpen, soo wierden fy, dien toen 't onderhouden van cendraght naeet aen 't herte lagh, door weederslijdighen haet, die op hen quam af te vlieten, ooverlaeden, sijnde die de flooektebranden der beroerten, wien 't betaemt hadt sijgh als leerlers der lijdtfaemheit te gedraeghen; door welken een algemeene peft deefer eeuwe tot in beyde de partyen is door-
gedronghen; hebbende de benaminghen der fteken dermaet verkeert, dat blinde scheurflugt een godtvriuchtigh yver, fedigheid en getempertheid des gemochts vactdsigheid of ook verraderly genoemt wierdt. De Ghentenaers dan, dier ongebondenheid foo hoogt gefteeghen was, dat fe niét dan uyt de groot hunner baldaedigheid Quitfielchingh darden hoo- pen, hebben, aengefoortal dey Imbijie, die doen den wegh, hem in voorrijden dey Arteville gebaat, ter moogenhiet drafde, genoeghâea oempteljk geweyghert te gehoorfaemen. Sy verklaerden wyders, dat se 't Roomliche bygeloof, wien 't uytbroeden der wreetfoo en foo veel andere sêfchelstukken te danken ftondt, niet langher wilden aenfien; niet dat de flichters der beroerte seiy daer aan, indervraagh geleeft hieten, welke dier twee godtsdienften ten dekmantel hunner mytery mogt dienien: maer se fierhielen hunne nieuwyheeden booven 't geheen van oudts was ingevoert, en hun eyghen finlijkheid booven 't geheen voor langh was aengenoomen; en de geval beurden fyt, dat fy eenigne Monniken van der scheneldige onkuyfheid oovertuyght fijnde, die orde, teegen welke men in nieuwy heant en opspraak was onvasteekken, en daer nae de geheele Geefelijkheit, ter sfladt uyt banden. Toen, figh bewuut, van wat gewichte hun bestaen was, wierden se te raede hunne sfladt met werren te veften: welke, door de wrijfuchtigh haers om trest, met de grootste steden se aengenomen, maer voor de rest, niet allesints be- woont worden, want voor deelen meermaels beleeghert geweet fijnde, en uyt hunne eygene seeden, voor gelijke ongevallen in 't toekoomende beducht, hadden se de landeryen binnen 's fladts mueren getrokken. Hoe de ver-
fterkingh vyverigher gevoordert wierdt, hoe min naer Staeten en 's Aerts-
hartoghen beveelen luysterden, hebbende eenigne opgeraekte belaetighen
't hunner bewaeris uytgefoerty, en hier uytgeho jh hunne eygene misgan-
ghen eenighen schijn te geven. Geen meer vermoogen hadden op hen de gijn
'en 't aenfien van Oranje, hoewel de Ghentenaers, door fijn aenraedt,
hunne handtveften, die se eertijds door weefspanningheid teegen Karel
verbeurt hadden, weederom kreeghen. Boovendien verfoepyde figh dit
onheyl door de naeberighste steden in Vlaernde. Die van Artbois en
Henegouw in tegendeel, wel de stijffte in 't vaft houden van den Room-
schen Godtsdienft, aengefit de meeste foo gevoelden, daer by nogh
koomende, dat de Grooten door fteayeyer Oranje dwars vielen, weyger-
den ook de geloofsvreede aan te neemen. Want fy beriepen haer, in
den paishandel bedonghen te zijn, dat, geduerende den oorloogh, in
den Godtsdienft geen veranderhyth geschieden soude. Sy dreeven
daerenbooven, dat men de oopenbaere trouwloofheit der Ghentenaeren
door kraght van waepenen behoorde te keer te gaan: waer toeg O0
Oranje, nogh andere Grooten in Nederlandt te brengen waeren, dat
men naemtenlyck, foo langh de Spanjaert, met foo machtige troepen,
bij naer hart van Nederlandt befat, de waepenen teegen fijne meede-
borghers, hoe fcer fe 't ook verkerft hadden, gebruiken soude; om,
gelijk de verreseeide onder hunne vyanden reets voorlegh hadden,
duszelfs door hunne eygene tweedraght, te gronde te raekten. Maer ter-
wijl 't gevaerlyck is door gewelt te dwinghen, worden alle beveelen,
raedt en gebeyden, als 't een opgepette boofheit eyghen is, in de windt
gelaeghen. Op dit pas hadden de Nederlanders tot veldtheer den Graef
van Boeloo, die, gelijk wy reets te vooren verhaelt hebben, wanneer hy,
onder Alva, Landtvooght oover 't ooverige van Hollandt was, op de
Zuyderbee gevanghen wierdt. Dit ampt hadden de Staeten den Graef
van Lalain ontmoemen, om dat hy, byuten hunnen laft, figh uyt het
leegher
leegher van der handt gemaakt hadt, wanneer die ongelukkighe flag by Gemblours gelaeghe wierdt. Opperevelhebber oover 't peerdenvolk was den Burghgraef van Ghendt, uyt het huys van Melun: Leegheermachtschalk François van la Noie, wijdbefaemt door de binnelandtsche oorlogen in Vrankrijk. 't Leegheer, dat men niet verre van Mechele, by 't dorp Rimenant, hadt begraeven, wierdt door Don Johan beproconghen, en hy niet anders dan te rugh gedreeven. De meeste schrijvers hebben 't voor een misflagh gereekent, dat men hen in 't attrekken niet op de hielen volghde: gemerkt de Spanjaert dien dagh t'eene maal uyt den velde hant konnen gelaeghe werden: nemaer ook dat jaer in steeden te beleegehe- ren doorgebracht, indien, by voororghe der Ooversten, fleghs delvers en meer diergelijke leegheer werklyden by de handtgeweest warren. Men liet ondertuclhen niet nae een gesprek van pails te maaken: want d'uytwelckfiche Prifinen, gebeeden een middel tot vereenigingh te beraemen, rieden Don Johan, dat hy, aengeflien de krachten der Nederlanders ongelijk magtigher were, dan de fijne, ongekruyt de achtbaerheit fijnes naems, figh ontflaen foude, en elders de fortuy, daer by hem beeter geluk mocht hebben beschooren, by den hayre grijpen. Dat ook de Koningh beeter doen foude, indien hy figh met dat magtighg en gewaepent volk verfoende; dan dat hy foo geweldig een heerchapply lichtveerdelijk ten prooye wierp, der foo veel andere, des foet genocgh, naer flaken: dan echter dat dit al heel niet over de brugh foude willen, ten waere, de Ghencesche paishandel bekrachtigt fijnde, de Godsdiensfien en 't vrye eybryk der felycker thunner befteellingh gelaeten werden: fijnde meede ten hooghften billijk, alle gewanghenen, en onder die de soon van Oranje, weder in vry- heyt te fellen. Dat, wem de vrede op de eene voorwaerden getroffen was, in dit verdragh beoorende begregen te fijn, alle die in eenige bondgenootschap met de Nederlanders fonden, om alfoo ook kunne rafte te verfiekeren. Op dit voorstel liet Don Johan figh hooren, dat, ten waere Oranje nae Hollandt wierdt verfonden, geen vrede te hoopen ftonde: en in den Godsdiest was hy niet gefint 'allerminfte toe te geven; alleenlijk scheen hy geen bestant te fullen weygheren. 't Sluutten naementlijck eenige vreede de haucht gemeenlyk alooos aan den maghtighiten: de swakken strect bestant en uytstel van oorloge te winfte. Maer toen hy nu, met nieuwe troopen verftrckt fijnde, dartigh duyfent man te voet, en fes duyfent peerden, by den anderen hadt, en figh liet voorflan, dat fijne krachtten by nae die der Nederlanders, inonferentie daer te ooverhoop laegeh, konden opweeghen, heeft hy op den bergh van Bonghe, dich by Naemen, fijn leeghter nedderlaende, 't gesprek van pais gladt afgeheeden, wijfende den geheelen handel op den Key fer. Kafimier ondertuclhen in Gelder- landt cenen goedh tijdj vrylymmen hebbende, by gebreg van gereede betaelinghe, die den soldaat gedaen diende, maekte met den omflagh van foo swaer een heyr leggher voortgangh. Door sijn ankiemst liet het leegheer der Nederlanders ten getaale van veertigh duyfent man te voet, en twintigh duyfent peerdons: met welke troopen den byflantd van François af te waeghten, en daer nae Don Johan te beftenen, een al te traeghen voorflaegh was, die echter hoop van een goede uyttkomst gaf, hart men hem maer fleghs konnen in 't werk stellen. Maer die misflagh van foo geruymen tijdj spoillens, en een oovermaetigha drift tot stact en rijkdommen, benevens de quiftfieke dier beyde, dinghen die voormael Nederlandt aan Spanjens flaeverny gekluystert hadden, die selve hebben ook de naderende vryheyt, en die toen gelijk voor ooghen ftont, ver- wijdert. Want de geschillen der Henegouwers en Arthoifers met de
Vlaamlingen waren zoo hoogh aan 't blakken, dat, alle farge voor 't ghemeen een een kant gevestl hynde, yder Landtschap de schattinghen t'hunnen beonderen gebruyke inhielten. Gaende dit exempel verder, sijn eenige troepen, die voor langh door leedigheid te dertel geworden sijnde, wanneer 'e in de betaelingh hynde soldy te leur gevestl wierden, van de party der Staatfsche afgeweken, door heymereliek ingeven hynde ooverften, die sijn lieten voorstaen, dat 'e in 't uyttdeelen der eraempen hynde reekeningh niet gevonden hadden. Dit krijgsvolk dan, hebende Mecenen ('n vryheit in Vlaendre) ingenomen, loopt het geheele om-leggende landt af met plunderen en brandschatten. Nogh echter hoopte men dat dit gewel't betaen van eenighe weynighe in 't beonder fijn, en daer by blijvfn foudte, tot dat den Heer van Montigny, een der aenschijnlycke in gefag onder de Ooverften, sijn scheliek tot hun hooft opgeworpen, en met de partijschap van Arthois vervoeght heeft. Om 't gewelt en den overlaft van deselve te keer te gahen, hebben de Ghentenaers opeyghen betaen eenighe troopen geworven: maer weynigh was'er met dit krijgs-volk, dat 'e huyys den alverwinnar speele, onverwaeren was in 't ftuk van oorloghe, uyt te rechten, en geenerley verfeckerings om 't ruyten en rooven der vyanden te weeren. Die gaeven thunner verfchooning voor, dat de Geyeftelijkheid, door gewelt en mytery uyt Ghendt gedree-vye, haeren naeften toevlught tot hen genomen hatten: en dat men die feneckende meenighe, om de heyligheid hynde orde, of de weeder- weerdigheid hyndens ongevalls, 't noodigh onderhoudt des leevens niet hadt kunnen weyghere, 't welk fy, naedemael het reht geen plaets kon vin-den, van die beroovers hynde goederen, door kracht van waepenen weedereyschten. Op die glimp van oorlogh (want de geofflizhen waren nu tot oopenbaere vyantschap uytgebarften) maakte men daegelyck rijken buyt: tot dat de Vlaemghen, Kasimier ontbooden hebbende, door fijn volk, dat fy beloofden uyt hun eyghen beurs toonderhouden, getijft wierden, gemerkt de betaelingh allelynt wonder schaers viel. 't Gemeen gevoelen is, dat hy 't oogh op de heerschaappy gewelt hadt, en door lichtverderigheid der natie, en 't beloop der faeken is te leer gevestl. Maer op dat pas bleef Francois sijn in Henegouw onthouden. Dit deede hy den Graef van Lalain, ftaadhouder in dat geweft, ten gevalle, weetende, door welker toedoen hy gekoemen was. Hy hadt met sijn gebragt weynighe meer dan acht hontert ruyters, en fes duyfent man te voet, uytvaeght van de Franfsche beroerten, welke hy, naer d' ongemakken eenen pijnelijke toght, nae 't allerweeghen waersielt wonder schaers veel. In de herbergen, hebbende eenighe kaftelen ingenomen, en de Herfft nu een't loopen sjinde, voor de ftaad Binfch heeft ter needergedrae- ghren. Deese is hem door leeligh en stormen in handen gevallen, een geringhe loon voor soo veel tijdt spillens. Hy selys onthieldt sijn meerreeds binnen Berghen in Henegouw, niet fonder verbolghenheit, dat de teedelinghen de plaetsen, hem sijnner beletterings aengewecht, niet wilden in ruymen; en gebeeden, sijn met het hey der Nederlandsers te vereenighen, heeft hy geweyghert aen te trekken, voor en al eer Kasimier van gelijckhen deede: wiens optoght nae Ghendt hem geen kleyne ontfit- tensi baerde, sjinde die voor deelen sijn vriend was, thon sijnner tegene- vrycr geworden, en hier door den haet van weederfijden tot allerley lutzer en klynachtingh uytgebarften. Ook is hy van sijn voormeemen niet af te brenghen geweest, hoewel den Aertshartoghe en de Prins, ja selys de Koninghin van Engelandt hem veroonden, dat fy 't doen der Vlaemghen en van Kasimier geenschynst hadde goedtgekeurt: en dat meer is, hy fagh.
ALEXANDER FARNESSE,
HARTOGH VAN PARMA EN PLAISANCE.
GOVERNEUR GENERAEL EN VELDTOVERSTE
IN DE SPAENSCHE NEDERLANDEN.
fgh met goeden ooghen aan, dat sijne soldaeten nae de troepen van Montigny verliepen. Dus hebben deeye twee Hartoghens, die den Nederlanders hunne hulpe gemeenerhandt beloofden, hadden, vih vervoocht met foodaenlijke partijchappen, die niet dan tot hun uytterste verderf geschaepen schenen: en niet langh daer nae den Hartogh van Anjou nae Frankenrijk, Kasimir nae Engelandt vertrekkende, hebben hy beyde de voordeelen en quaelen, die hen in een uuymeeemfe Republiek te waghthen fonden, verlaeten. Maer de Nederlanders hebben den François, staende op fijn vertrek, hoewel hy, en meer andere Prinfen van sijnen teweege, hen van ondankbaerheit bekleuldighden, beloof, indien de pafs met Philips getroffen wierde, 't plechtelijk uytroepen des loofs sijner heldelijcke deugden, 't oprechten van praalbeelden, en diergelijke gewaende glory teekenen: en, indien se figh benoodight vonden anders te raedtflagen, sijner booven andere dervoeghe te gedeken, als de weerdigheid sijner hoogheyt, en beweeene dienften, in foo gevaerlijke geschaepenheit des Landts, vercyfchen moghten. Dusdanenigh was den flant der dinghen, als Don Johan door een haeftighe siekheyt wegeruukt wierd, welke fijn quijnenst gemoet, vergramt op de dwarsdrift sijner fortuyne lichtelyk ten boefem intrepte. Want gemerkt hy door eychen dapperheit, niet door de gebrecken en mislaaghen sijner vyanden, ooverwinnacker weeuen wilde, quelde hy figh, meer dan sijn geftonheiten liden konde, dat den loop sijner glory, door foo veele wanguytijke, die hem in 't hof van Spanjien niet ontbraken, geftuut wierd. Voorwaer uyt onderfchepete brieven is een onverfettelijke wanhoop gebleeket: en weynigh te vooren hadt Philips gelaff Ecouvedo, gewoon sijn dieptfe gehyremen te beforghen, in Spanjien, onder de handt, omhals te brengen, hem houdende voor eene vertrouwlingh, viens schrandereyt omtrent de gedachhen van foo grootmoedigh een jonglingh te gevaerlijk was. Want dat hy, booven 't lot sijner geboofte, voormaels sijne gedachten op de kroon van Tunes, en nogh kort op't rijk van Engelandt gevest hadt, was te taft, gelijck ook, dat hy met 't huys van Lottringe, welker moogenheit in 't hof van Vrankrijk foo aenfielijck was, figh, buyten weeten van Philips, vereeneight hadt, en gevreeft wierd dat hy lichtelyk de Nederlandtsche facken tot veftingh eener eyghen moogenheit moght wenden. Waerom men niet buyten vermooben van vergiif geweeft is, onfeeker noghtans van wat handt gebroomen, aengeleyt 'er Roomsgeninde Prietters fijn gevonden, die roemenderwijche uytvielen, dat het vaeerlandt hen hier in voor een oovergroote weldaad danken moght. Andere hielden 'e Exellintche verdacht, fijnde niet meer langh geleeden eenighe ter doodt gebracht, die men feyde, dat van derwærts oovergesanden waren, om hem 't leven te beneemen. Het hoogh bewint des heyrs, en der ooverrighe feeden, wordt aenveerd by Alexander Farneehe, Prins van Parma, eerft met bewillingh von Don Johan fèlfis, en ter verfoecke der andere krijgshoofden, en daer naer ook door bevel des Koninghs. Dees was bedecker van aert, en bracht uyt Italien, neevens t'gebruyk van getrouwheyt, de kunft van veymen. Hy wuyf seigh te doen vreeuen, hy wuyt door de vingheren te fien, eygentijche kunften, om den Nederlanders in te luyden. Derhalven, schoon Spanjien sijn een niemants waepenen foo seer verfchult vindt, heeft hy niettemin meer door d'algemeene gunst des volks gewonnen: en deem gebragt een fack, die foo befwaerlijck om doen viel, dat men, naar de smack der vryheit eens genooten te hebben, sijn als noogh foute onder de heerschappye gebooghen hebben. Door heymelijcken aenftoecken van deeven sijn de gefchillen tuften der

Doen Johan wordt door een schielige fjeuk wegbruyk.

Eenighe gevoelen dat hy, Philips van al te grooten glootnijghheid verdacht sijnde, door vergiif is omgebracht,

Don Johan van Parma volgt in plaats van Don Johan, Sijnen aert, en konflanteert,

Door wiens aenften ooghen dergeftellen zijn voorhooger rijzen,
1579.

volken vry hoogher gereesfen als voor heen, insoanden hee ter dat men eenighe borgheren, die, om de stadt Aerchheer om met andere te bevredigen, daer binnen ter flyk by eenehoom hadden gehouden, met de doode geestraat heeft. Hierentuifchen hieelt Oranje niet af van alle bedenkelijke middelen tot demping dier ongenuchten in 't werk te stellen: ernstigheer nochtans was hy in 't betuughelen dier geener, welker mildeadhen hem tot lafter quaemen te gedyen: en hy hadt nu den Geh- tenaeren rechts reet gemaakt, dat se, de Gewestlijkheer heffelde- de, sijg wederom onder 't vrecoeverdragh souden begeven: vervol- ghens wende hy alle nierslijtigheen aan, om't volk van Montigny en die van Aerchheer te verfoenen. Maer 't heeft gebleeck, dat de hoofden sefels alle gelegenheit tot scheuringh waarnemen, en sijg daerom ook onveromenclijk maekten, 't gheen de gemoederen der Vlaemhen andermaal aan't hollen geholpen heeft, sijnde imbiëre door geweit Voorzéepen tot Ghendt: d'opferste majeestraal adaer, gekooren, die vervolghens alle eerampten vregeen aan wien hem goedt dacht. De ruyttery van Kalimir onderwijken vervooght aan Oranje vryen doortogh om te vertrekken, dien hy hen verleent heeft: hier door buyten forgh geltelijk van ergens vyandt p'ontmeo, treekt hy nae Macfright, dat 'tware betuughing in hadt, beren het, en vervaerdigh sigh om 't met gewelt aan te talen. Gedene- rende 't beleggh dier stad hadt de Kyeyer, op wien wy gegefft hebben den vrechoedhandel geschooven geweet te sijn, sijne gefeller nae Keulen gefonden: alwaer ook van de Spansche sijde was aengekoomen, voor- lijen met 's Konings laft, den Hartogh van Terra Nova, en weegsche de Nederlanders den Hartogh van Aerchhot en andere. Maer Oranje, die nimmer getwijflet hadt, dat doendoene een vreede met de Konings gemaakt wierdt; hy daer door in een onvermijdelijk gevaer geltelijk stont: sijnde Nederlandt thans in soo veel deelen gelfpligt, hy alleen tuschen beyden, en dienvolgens allen in 't ooggh, vreede niet buyten reeden, dat hy te gelijck sijne vyanden en sijne haeters mokht overgeeleevert worden. Wederom, sijgh teeghen den handel te stellen, te weygheren de Duyschen voor middelaers aan te neemen, viel hardt en schandelijk in opfspraak. Behendigher dan, om die keer nae sijen sijn te doen neemen, bevollijghde hy sijgh, in 't beroghen, dat men op de punten, rakende den Godsdiens tofde aendringhen, behalve op meer andere, welke niemand darde hopen, dat den Konings tofde inwilligen. Wijders is 't geloofelijk, dat men op die tijdv vrye billijke voorwaeren hadt kunnen bedingen, ten ware eenighe door befondere handelingh d'algemeene vreede den nek gebooken hadden. En Par- ma, hoewel hy den oorloogh ernstighe aenbundt, liet niet af den geenen, die op nieuwigheeden tekeleyden, aen te maenen, dat se door een spoedighe boeteveerdigheid, s'Konings aengeboode genade aevenoeren foudhen. Den Heer van la Motte, d'eerste geweitl hy, die van den Konings sijen sfoen bekoomen hadt, heeft de stadt Greveleyne in Vlaen- dre, alwaer hy Steevooght was, daer toe weeten te brengen, en met eenen, volmaacht bekoomende, meer luyden tot de zelfte genaede getroont, sijnde sijns een roemer en te gelijck een voorbeeld van 's Konings goed- dertienerheid. Hier hy heeft sijgh daer nae gevoeght den Heer van Montigny, met sijne troepen (acht duuyent waeren se fierk) 't gheen die sijde niet weynighe stijfde, uyt behoeft van geldt, en dat hy vreede door de Staeten, naer sij verdienst, onthaelt te worden, hebbende la Noue reets op de hiden. Die van Arthois en Henegouw hinghen eenighen tijdt tuschen beyden: dan cyndelijck hun beluyt met de voorwaeren aan d'Al-
DER NEDERLANDSCHE JAERBOEKEN. 67

1579.

d'Algemeene Staeten oovergeschreven hebbeende, om, soo se wilden, figh in de helve te doen begrijpen, fijn se met Parma ooverkoome: en neeves hen Rijfel, Douef, en Orichers, steeden in dat gedeelte van Vlaender, 't welk door de Franziëren langh beleten is, en nae dat het weederom onder fijn eyghen Vorsten geraekte is, fijn spraek noghtans van hen behouden heeft; de reeden, die hen in 't befonder heeft bewooghen, figh van d'algemeenschap af te londeren, is geweeft, dat fy ter vergaer-

ringh geen eyghen regh van item konden bedingen. De punten van vreeede hielden in, 't blijven by den Roomfchen Godtsdienft, hunne voor-

righe geboorfaemheth aan den Koningh, 't bekrachtighen der Ghendtsche vreeede: en dat, nae 't vertrek van 't uytheemfch krijgvolk, binnen fes weeken, een leegber van inlandsche soldaelen, te betaalen wyt 's Kon-

inghs inkomsten, waer in de geweezen, die figh weeder onder den felven begeeven hadden, draeghen moeten, opgerecht soude worden, tot ver-
daeidighgh der punten onderlingh getroffen: met den Landtrougth soude men den Koningh laeten geworden: en onderwijlen alles blijven onder geboorfaemheth van Parma. Dus is 't, dat de Waelen, figh vervoe-

ghende aen 's Koninghs fijde, fijn geweeft fijn voornaemfte krijghsmaght, een volk gelscheepen ten oorloogh, en waer van figh de Spanjaer in gevae-

ren buytgen bedenken dienen konde. En dit is geweeft het eynde dier vereenigingh, waer door de Nederlanders figh onderlingh, teegen uy-

theemfche dwingeland, verbonden hadden. Een bewijs voorwaar, dat die allen een hechte bondgenootschap kan geacht worden, die gegront is op een felve hoop, of meer verbintensfien, dan oorfaeken van verwij-

deringh, heeft. De Nederlanders hebben naeulijx vet gemeens, buytgen den haet reegen den Spanjaer: die hen bewooghen heeft tot het maeken van de Ghendtsche vreeede, voornaemtentlyk op 't aenraed der Geestel-

lijkh. Dan een yder streefe korts daer aen, en dat doore ftrijdighe weeghen, tot eyghen moogenheth en aenfien. Oranje, en die figh met hem bewuut vonden, de felve dinghgh, als de Graeven van Egmond, en Hoorne verdient te hebben, mistrouwen den Koningh. Hier uyt liep al 't bedenken, al den toelagh om hen felven, en die van hunnen Godtsdienft, vaft te stellen; tot welke faeck uytheemische gunst gefooght wierdt. 't Ander gedeelte, dat figh aen de beginfen des oorlooghs niet hadt schuldigh gemaakt, verftont getrouf aan den Koningh, getrouw by den Roomfchen Godtsdienft te blijven, vreeefende infoonderheit, dat fje door de drift der andere verder moghten voervoert worden. Dus hadt het den Koningh feer light gevallen, hen, die soo losfelijk aen den ande-

ren hinghen, van een te scheuren, soo hy maer dien Spaenfchen schrik, om open alleen fy soo feer tobben, hadt uyt de wegh geholpen. Nae dat hy hunnen wenfch hier op voldaan hadt, pooghen d'andere verder te koome: alles is onder de Nederlanders langh verdacht gebleeven, daer nae tot een oopenbaere vyandtschap uytgebarsten: noch oyt heeft men den Godtsdienft naederhand konnen ooverenbrengen. 't Ge-

beurde eyndelijk, als 't gemeenlijk doet, wanneer men eens tot oopen-
bare partyschap is getreeden, dat fy, die geenfints hunne meedebo-

ghen wilden te gemoet koome, fchandelijk hun verbondt afgaende, onder 't jukeener uytheemfche ooverheeringh gelleept wierden. Maar aengesien een yder oor en hart nae vreeede neeghde, bevroede Oranje lichtelijk, dat, door onvoorfightighei van eenighe in 't befonder, de Republiek weld haeft gelaekt ftoode worden, soo men niet in tijde des vooraf-

ghie. Hy begeeft figh dan, met fijne gewoone nijverheit, nae Utrecht, en figh dienende van een voorneemen, dat tot de behoudenis van den staet,

I j

fijner
1579.

Fijner faeken wonder heylfaem was, brenght hy 't daer toe, dat de Staetens dier geweifie vergaederen, en neevens hen die van Gelderlandt, die van Hollandt, die van Zeelant, die van Vrieslandt oover deeye fijde van de Lauwers, die van tusfchen de Eems en de Lauwers, alwaer hy fë alle door een nauwer verbondt vereenigt. De punten fijn in korten deeye: "Dat de geweefen fijg verbinden, om eenwylk vervaemt te blijven, souder door eenighen wegher weereelt gescheidt te moghen worden, in forme van een enkel landschap, dat men geen vertragel van pais of beftant fal maeken, geen oorloogh aenverden, nogh opfolten eenighe tollen of schattinghen, dan by gemeen goeddrunken en bewillingh der voorfyde landen, dat in 't aengaen van verbintenissen, en in andere gewigtheide beraedinghen, meerderheit van stemmen fal doordringenhen; en indien eenigh misverstant of geschil ontftonde, 't felve fal verbleeven worden aan de bondigenooten of de Stadt-houders, dat de grensfeeden, en plaetsen geleghen teegen 's vyants boodem, fullen gefekerd worden, noch yemant ontfangh van beftettigh moghen weyberen: en een yder in 't beforger fijgh beneeffighen, om in de schattinghen en loop des geldts een eenpaerighen voet te houden. "Dien van Hollandt en Zeelant fiae vry hunnen goedtsdienst, en dien alleen, in 't oopenbaer toe te laeten, d'andere geweefen mooghen fijg nae hun goeddrunken gedraagen, of fy deesfen, of de anderen, of die beye ge-doochten willen. "Deeye vereenigingh is befwooren by de Stadthouders, de Magthauers, de Vroedtschappen van elke fladt, de Schutteryen en de Gilden. "Want van aeloude instellinghen was, dat de voornaemste onder de borgeryen, dien de jaren bequaem tot oestenigingh der waepenen gemaekt hadden, in seckere lichaemen, als in vaendelen en rootten, verdeelt en opgeschreven wierden. Op deeye moght men fijg verlaaten in oorloogh, in tijdt van vrede secker en geruut fijn, wanneer de Vorsten nogh de kufft niet hadden van fijg op uyttheemfche te vertrouwen: de gewoonte en het merkteckhen der verouderde dapperheid is nogh in we-ften: dogh 't gebruik der selver, door deeye beroerten, weederom ter baene gebraght fijnde, is hunnen getrouwen dienst teegen den wyandt, en inwendinghe beroerten, meermaeen gebleeken. "In diervoeghe heb-then de volken, hier booven genoemt, de punten van d'Uitrechtsche vereenigingh befwooren: en op dat hy hunner eyghener krachten geen-sints onbewust fijn moghten, is gelast geworden, een algemeene opschrij-vingh en monsteringh, foo in de feeden, als ten platten lande, te weeten der seener die tusfchen de achtien en festigh jaeren fijn, te doen. "Maer onder die volken, die fijg buyten dit verbondt gehouden hadden, waer-den de beroerten en frijdigheden foo hoogt, als oyt, gereefen; terwijl eenighe derfelse uyt forge voor den gemeenen Godsdiens of den vae-derlande, begeerden in dit verbondt vervat te fijn, andere, gevellyt door hoop van een naekende vrede, of geprikkelt door scheurfigekte, een heel anderen wegh in floeghen. "De Roomsgefinte hielden d'ooover-handt binnen 's Hartoghenbolch, dat in schielijke verfleeghenis, on-tfanaar door ydele vreef, by den Onroomschen verlaeten was: die in de fladt gebleeven waren, fijn met Parma ooverkoomen, hebende dit beforereld bedonghen, dat fijn nimmer, teegen hunnen wille, met befe-ttingh fouden bewaert worden. t'Antwerpen in teegendeel moeften fë buygen, en is het gemeen van dandere party daer meefter gebleeven, vallende, met een verwoet gedruyfch vol dreygemeenten, de Gheestelijk-heid, terwijl fë met de pleegthigheeden hunnes onmeganghs beefigh waer-ren, te lyve. "En onmoogelijk is 't den Prinfe geweelt fijn graw in den room te houden, en te verhinderen, dat al 't gewijde gildt niet met geweldt
geweldt ter stadt wierdt uytgedreeven; maer sijne vyanden hebben 't foo uytgelegh, als of 't met sijn bewilligung waere gefchiet, t'geheen hy geen
sints weeren konde: want hy was vyandt van alle foss- en wreet-heit, doch
wift sijn van voorvallende gelegenheit wijnselfich te dienen, en hadt de
kunft, van, door 'tmijndijghen der menschen gemoederen t'fijner gunfte,
yt ongefiene gefchaepeheeden, dinghen te trekken, die hem naemels
moeften te betaete koomen. Dit echter heeft veelen van d'inwoonders, die
sijn van d'oeffeningh hunnes Godsdiensfts berooft vonden, genootfackt,
saeken teegen de welvaert van de Republiek te wenschen, in hoope van onder
't Koninghs hearfchapp happy een draeghlijker dienstbaarheid te dulden. Ook
hebben enige eedene deelige gelegenheit by 't hare gegreepen, om den Spanjaert oover te gaan. Onder deel is geweect Philips, soon
der graeven van Egmond, die, terwil hy eene aenflagh maekt om Brussel
to bemagtighen, niet fonder voorweeten, geloofde men, des Aertshar
togenh, onderfente met een goet getal der geener die den Roomſchen
Godsdienst volghden, en kennis van 't fluuk hadden, door d'andere thee
delingen op de markt beleegert werdghouden; alwaer hem 't verwijt
der fehennelijkheit fijnes bedrijfs, 't afbeeldtel des doodts fijnes vaeders,
en het bloedt des felfs, althans nogh ongewrooken, ten ftraffe gedijen.
Want daer waeren er die hem schamerlijker toedreeven, dat op die plaets,
elf jaerden te vooren, en (dat wonder wel overeenfemde) op dien felf
den dagh, sijn vaeder door beuls handen was onthalft geweect, en dat
door de bittere wreetheit dier natie, een wien de foon sijn vaerdeland
foo fchandelijk hadt gepooghht te verraad. Ten laeftten wierdt hem,
door meedodooghentich der burgeren, gegunt onbelschaedigt wegh te
trekken: van waer hy Nijnhoooven, een fteedtijen in Vlaandre, over-
rompelt; 't welk door de Nederlanders hernooamen fijnde, is hy felfs
gevankelich in handen fijner landlslyden gevallen, als wy naderhand
teggen fullen. Swaer en hacelick een ontfieltenenis oopenbaerde figh tot
Brugge, men quamp 'er tot de waepenen, jae niet verre van uytbreken
to bloedtftortinge, en beyde de partynen hadden om de krijgsmacht hun-
nes aenhanghs gefchikt, de beffe spoet was der Staetschen, ontbooden
door de magistrat, en hier door wierdt dees buy gefelt: in andere ftee
den fijn de beroerten door befittinghen voorgekoemen. Willigh heeft
figh in de vereeningh begeeven de stadt Ypre, willigh ook de stadt
Ghent, waer binnen Oranje eenighe tijdt daer nae gekoemen is, met
den algemeen toegeneegentich der gemeente. Soo byten een verande-
ringh waeren de gemoederen van dat volk onderheevigh, en tot eerlijke
en fnoode dinghen even wipseltuerg. Aldaer die figh onwettelijk
hadden ingedronghen uyt de reegeringh gefet hebbenbe, voorfaghy fijn
der andere met die erampen. De meefte der geener, die wy gefeght heb-
ben, dat aldaer gevanghen gehouden wierden, te achteloos bewaert fijnde,
waeren uytgebrooken, d'andere heeft Oranje los gelaten. Om den luytter
fijner glory, en d'afgunft fijner benijders te vermeerderen, is hem, schoon
hy die weygerde, de Landtvooghdy van Vlaende vredegheghen. Maer
donduftchten is 'er door de befendingh op den Keulschen vreedeheandel
nieft anders uytgereght, dan, waer 't den Spanjaert meeft op toegeleghte
had, dat de gemoederen door hoop van vreee vurruct fijnde, des te
minder op de bevoorderingh der gemeene faeken acht floeogen. De gefa-
ten van d'eene en d'andere fijne klagehden oover en weeder, dat men
hunne toegevoeghen door befondere handelinghen hadt gefeght om te
leyden, dat in tegendeel de eendracht door nieuwe verbonden was geftoort
geworden, teegen de trouw der vreedehandelingh. Maer de Nederlanders.
ders, bewooghen door het dringhendt gevaer, wijl Parma de beleegeringh van Maëftricht, behoorende ten deele onder 't Landt van Luyk, ten deele onder 't Hartoghdom van Brabant, als geleehegh op de landtscheydingh dier beyde, teer hart hadt aengedronghen, en geen gelegenheit gegeeven wierde, om 'er eenigh volk of andere behoeven in te brenghen, verloeghten stilhant van waepenen, gederenende de vreedeandeelingh: en hoopten dat 's Keyfers gefanten hen hier in fouden onderleuven. Maer den Hartogh van Terra Nova ontkende deer toe eenighsints gemachtigt te fijn. Terwijl men boeht te verhoekt, en weygheert, terwijl men de vredepunten begin voor te draeghen, terwil men oover de berichtspunten der Staetische Gefanten, als te naeu bepaelt, en te teer aen nieuwen laft gebonden, haepelt, was Parma zelfs tot binnen de wallen van Maëftricht door gebroken: en heeft daer op de stadt, die figh, hoewel met weynigh maght, dapper verdaedight hadt, nae een belegh van vier maenden, stormenderhandt vermeestert. Dogh als 't nae de winter liep, heeft hy by naer alle fijne Hoogduytscche, Spaenfche en Italienfche soldaeten afgedankt, behoudende alleen de bevelhebbers, en een Italienfch regement te peere; laeter echter, dan hy by de handelingh van Atrecht hadt belooft: maer dit noghts heeft de fceeden Mechelen, Valenchiene en Rijffel tot hem doen ooverkoomen. In plaetfen, daer des gevoehghijckt geschiede, leyde hy Walsche besettinghen. Op deel moght men figh, hoe yder fwaerder was beleedight, of fijnen naebruhen zelfs hadt beleedight, beff vertrouwen. Voor deefde weldaet hee de landtvoooghdy van Parma beveeltight, weynigh ooverleggende, hoe fy fels, wen het den gewaependen Landtvooght slechts geleeghen quam, 't uytheemsch krijgsvolk fouden te rugh roepen. Maer de Vereenigde Nederlanden, fchoon fe, nae 't verlies van foo veel volkhen en fceeden, at alle hoop van vrede verlooren hadden, om cevenwel niet te fchijnen d'ecndraght meer te haeten, dan aen die te wanhoopen, hebben de punten der bevredigingh, hen by den Koningh aengeboend, nae alle fceeden verfonden, om aldaer van de vredeschappen ooverwooghgen te worden. Die daer in als onreедьdelijk of als op een andere moer leggende, befchuligd wierden, fijn deefde: 'Dat de voorfieningenhen gedaen by den Aertshartogh niet anders fouden fleddriggen, dan voor soo veel fe de Koninghlijke hooghheid, of yemants beffen der regh, niet te nae ginghen: dat men aen den Landtvooght, die'n den Koningh beleewen fonde te stellen oover de Nederlanders, fonder eenigh bedenhen, hadt te leevener alle fceeden, floaten, kaftelen en ge- schut: die fonde met den Raedt van Staete van alles kennis nemen: van de Staaten wierdte geen gewagb gemaakt: d'uytgefette Geefelycken fouden berhelt worden, als ook alle afgefette amptenaeren en magistraeten: de leegmers wederfjets geëloopt fijnde, fonde alle wyandtschap opbouwen: ook hadt men de tollen af te schaffen, ten waere het den Koningh anders goedtvonde. Alde welke dingenhen fechene daer op te fien, dat de wetten en vryheeden, hebbende de glimp van in hunne voorighge plooy gebragt te fijn, door 't ondernijnen der geener, die gefchaepen ftonden 't roer der regeringhe in de handt te krijghen, binnen weynigh tijdens weederom den nek gebroken, en fyfelve ontwaepent in hunne voorighge flaevurny geleept wierden: want 'tis een onweederfpreekelijke waerheid, dat 'er tot verdaedigingh der vryheid geen swaker fiercht stoge noogh verfcheeringh kan gevonden worden, dan den koningslijken eedt. Belangehende de godtsdienffen, welk gefehl niet weynigh swaerighheid en hafpelens inhad, was's Koninghs welgevallen dit: dat men door geheel Nederlandt alleen
alleen dien Godtsdienst, die door 't Pauwe vnljs geflagd was vaftgefsel, von- de aenemen en oeffenen: wyegenomen in die plaetzen, alwaer reets an- dere kerkfeeden waren ingevoert ten tijde, als 't Ghendtich verdragh- was goedgekeurt: den geenen, die byten deße paelen van een ander ge- voelen waren, soude men een bequaemen tijde stelhen, in welken sy be- hoorelyk hunne feeken konden schikken, om daer nae wyt Nederlandt te vertrekken, blijvende hunne goederen onbekommt, soo fy die, in hun afzweesen, door Roomsgesinde bewintshyden lieten regeren. Dan dit scheen voorwaer een fáck te hart om te verduwen, en met de gemeene ruit niet wel ooveren te koome, den tegenwoordighen staet van soo veel fteeden tonderf booven te keeren, soo veel duyfent menschen te verdrijven, en geen vryheit te laeten, om ten minfft het getuygenis fijnens genoems te moogh en gelooven. Maer wat geweet moght men vermoeden feeker te fijn voor soo ballingen? wat plaets bequaem om die te berghen? waer ruit te vinden voor soo groot een meeninghe gelooften uyt hun vaederland? Behalven dat ook die regenten niet, fonder een hoogghite fchelmiituk te begaen, den Godtsdienst, dien sy eenmael hadden geleert den waerachtighen te fijn, in wat voeghe die dan ook was inge- voert, door vreefe kondens verraenen. Jac selfs die van Hollandte en Zeel- landt waren van gevoelen, dat sy de reckeningh van 't belangh hunner fêeken niet te wel gevonden fouden hebben, en te kort fchichten, soo sy 'toeoffenen des Godtsdienfts wilden reghten naar die tijden, in welke soo machtighe fteeden in misverstand met den Staat ftonden: waer door men nieuwe beroerden haat te duchten; en, soo men hunne fêeken van die der andere wilde afonnderen, ware een al te verachtente beleedheit. Met Oranje heeft men affonderlyk gehandel: en van verre fchoot men uyt van fijnen foon in vryheit, en de Landvooighyden fijnens vaederers te stel- len, hem, liet men fitted verluidyden, soude men toelegghen soo grootte goed- deren, als hy oyt beleeten haat, wen hy flechts, uyt Nederlandt vertrek- kende, fijnen ouderdom geruelfelt in Dutyklandt wilde doorbrengen. Maer booven al de reedenen van mistrouwen, was 't fijne eedelmoedig- heit, die geen werk van rijkdom macchte, en dieshalven oprechtt en door geenerley bekoooringh te kuerten was, genoegte te weeten, hoe dier den Spanjaer des vrees, die hy voor hem haat, pooghde af te koopen. Den handel tot Keulen afgebroeken fijnde, hebben Aerichot en eenighe Gee- felijke die fijde, welker gefantchi fy bekleest hadden, verlaeten, en figh door brieven met den Koningh, dien fy dogh anderfints befteven in 't toekoomende wyandt te fullen worden, verfoent, op de felfde voorwaer- den als die van Atrecht. Maer de voorlafgen op 't fkuut des fredes en des oorloghs, door hen oovergeeschreven, valghden den Spanjaerts, en- dienden dien landtaet, die niet uyt wenteimich kan goedheuren, voor gek- fpel. In dien handel heeft gebleek, hoe ongelyk 's Vorften en des volks belanghen onderlingh verschillen. Eerstijts was dat onheyl gene- felijke, toen alleen den aedel, uyt vrees van uytweecmiche ooverheiringh, figh begon te roeren: maer nae dat die onophoudelijk gefoolt fijnde, de gemeente, onder voorgeeven van Godtsdienst, aan haer fnoer gevolchten haat, en 't graeuw alreede was wijs geworden, dat fy 't was, dien de Koninghen vreeen, of hunnen thalve fy gevreeft wierden, en dat het niet dan door leichtverdichte geloooven om den tuyn geleidt wierdt, hieldt het den eerften trap tot vryheit te fijn, vergiffens te wanhooopen. Van- toen aan beftonden fy niet maetighs tonderneemen, of dat eenigh leer- weezen moght plaets geeven, en daer op soo byfyer voort te flan, dat men naederhandt heen de voordeelen des vredes, de hacceliheyk des-
oorloghs, te vergeefs voor ooghen stelde. Men gingh'et zelfs ook ver-
der, dan men in burgerlijke oorloghen gewoon is, terwijl aen d'eene
fijde, dan de fight ter heerfchappye, en ter wraeke oneyndig voortgeef
wordt; van d'andere de gevaeren zelfs genuquchelij vallen, en in elanden
enighe glory gefelt wordt. Men voeghde toen voorwaer fijne maght
niet onder een heyrleegherte faemcn, maer in verfcheyde geweven voerde
men de oorlogh met geringhe troepen, en yder Landtschap hadt by nae
fijn befondere krijgsmacht. Taftelijck is terftont gebleeken dit gebrek in
de Republyk, dat de hoogfte moogenheit niet als wel certijts onder de
Griekcn en Romeynen, of ook heedensdaeghs in bloeyende rijken, in
eene stadt; maer van de maght des Landts tuschen veele fteeden een
gelijke verdeelingh gemaakt was, waer uyt fpruyt, dat, yder fijn befon-
der belangh ter harten trekkende, volgens den aert des volks, geoeffent
op schraeven en fteepelen van rjckdoornen, 't gemeene nut heel Tonrecht
met den dienift des Landts gedoopt wordt. Wonder schaers was men
ook in 't opbreghen van penningen, en 't hadt wel quelijck met de
Nederlanders konnen afloopen, foo niet de vyanden aen 't felve ovel fiek
gefeefd werk, terwijl de Koningh fijne schatten aen Portugael beeft,
foo in 't oorloogh als in 't overhaelin van de gunft der Grooten. Want
nae 't vermiffen van den Koningh Sebaftiaen in de Afrikaenfche neder-
laegh, en 't ooverlijden fijnes naefaets Henric, hadden de Portugijfen
tot hunnen Koningh gekooren Don Antonio, gebooren uyt koningh-
lijke flamme, gemerkt fy op den Kaftiliaen, gelijk 't gemeenlijk tus-
fchen naeberighe volken gaet, gebeeten waren. Maer Philips, die
neevens andere, ook zelfs naemaeghchfap van den bloede reekende, heeft
den Hartogh van Alva met een leeghcr gefonden, om de weygerighe
door gewelt van waepen ftoeverheeren; cyndelijck is de Koningh aen
de kroon van Portugael geraekt, door dapperheit des geenen, die hem
Hollandt hadt doen verlieven: foo veel lichter valt het rijken te verme-
fteren. En noyt voorwaer heeft Koningh Philips gewenfter geluk getrof-
fen, niet alleen, om dat heer Spanjen onder de heerfchappie van eenen
faemcn gevlochten was, maer om dat de Portugijfen, hebbende door
meenighe scheepvaert om de meeftte landen des wecrlets gefwovren, hunne
heerfchappie of koophandel tot in de grootste eylanden der Atlantische fce,
en de kuffen van Ethiopiën en Indien, hadden voortgefet. Door deefel
uytkoemft fijn de Hollanders, die uyt den Portugaelschen oorloogh fcoete
hoop van aedem scheepen hadden kunnen hoopen, en naedien des
vyandts krachten feer verfterkt waeren, booven dien een ander ongemak
gewaar worden, door 't verbreken van den Spaenschen handel, waer
in toen by naer alle de middelen der ingeefchten befondon. Want
schoon hen de haevenen des Kaftiliaenschen rijx tot nogh toe niet gefloo-
ten wierden, als reekenenende geene reeden van oorloogh byuten de Neder-
landen; foo noghtans maakten 't hen 't gevaer, dat hen weegens de Gee-
felijckheit te duchten ftoonde, de belastinghen, waer meede de Koninghen
fijn gewoorn, zelfs hunne vrienden, te belwaeren, en 't beflaen hunner
scheepen moede: van al 't welk de Portugijfen vryheyte belooff hadden,
szelfs daer in voorfiende, dat fe voor geen verdachte rechtens betrobben,
nogh door langwijlighe proefchen fleepende gehouden wierden. Maer
nae dat de rijken onder een heerfchappie gebragt en vereenight fijn, en
de behoefteigheid der eene niet meer door 't gebruik des koophandel des
anderh verlicht werde, hebbende die weederlijts een en den felven heer,
stelde men figh, om, onder verfcheyde benaemingen van roof, den
schippers 't grootfte gedeelte hunner winften af te perffen, wel niet door
een
een geduerigh plaeghen, maer door dusdaenighe tuitftenpoosen en aedemaelhinghen, dat, op hoop van beeter, en door de veyle begeer-
lijkhe der kooplieden tot allerhande winft, immer nieuwen roof figh
opdeede. Onderwijlen, schoon in Nederlandt, by manghel von beae-
lingh, weederjiets mytteryen ontstaen waeren, soo noghtans viel het
den Spanjaert lichter den fijnde te befaedighen, doordien, in plaets van
foldy, alle dinghen ongestraft geooralto wierden. Maer den Hartogh
van Parma heeft eenighe kleyne feedtejiens in Henegouw, inhebbende
befetting der Vereenighde volken, weeder ingenomen: daer nae ook
Kortrijk in Vlaender, door krijgslift. Nogh leverde hem den Heer
van Hautepenne Breedaa, hebbende onvoorsio het kaftel, en daer
nae de benceden leggende plaetfen, bespronghen. Dan la Noicie, wien
’t vyogh bewint des oorlogs in die geweven was eenbevoelen, heeft
den vyandt uyt Nijnoohe, en andere plaetfen in Vlaender, gedree-
ven. Ëven om die selfde tijd wierden er gevanghenissen van doorluchte
mannen voorgevallen: die van Egmondt en Selles in verooverde feeden:
en van d’andere fijnde die des Heeren van la Noicie, die, door een onge-
lukkighe flagh, van de beleegering van secker burgskens was afgetrokken,
fijnde by den vyandt zelfs in foo vyogh een aenfien, dat hy weygherde
hem teegen die twee andere uyt te wifelen. d’Engelsche, die in Staeten
dienst waeren, hebben Mechelen geweldighe handt ingenomen; dan
bleek hunne gierigheid in deze feeghe foo oovermaetghiheyloos, dat de
graftseeden selve niet verschoont wierden; van welke fy de farkin weggh-
gelsheet, en in Engelandt oopentlijk verkocht hebben. Meer andere
eenflaeghen tot verraalting van plaetfen heeft de vyandt, weederom
magtherighe geworden, om verre gefooten, blijvende de Nederlanders
weyninghe vruchten der feeghe oovergrich, door gebrek van verdaedighers.
Op dèes tijdj quam de moeder des Hartoghen van Parma tot Naem
by laeren soon, gefonden, om de Landvooghdy, die fy voor heen
bekleer hadt, weeder te aanveerd, als die door haere kunne aengena-
mer, en door ervarenheit van jaerens behendigher in’t bemiddelen eener
vreede, wierdt geoordeelt. Maer hy, die figh van de gebreeken der
jeught ontflaghden, hadt om den loop fijner glory beeter spoor te geven,
betoonde daerentegen, dat er een man en waepenen van nooden wae-
ren; ja dat daerenbooven, om de gunst des volks, de toegeneegenheit
der soldaeten, te winnen, fijne nijverheit alleen daer to genoegh was.
’t Een en’t ander was niet buyten waerheit; soo dat, de vrouw weeder-
om gefonden fijnde, dit geheil, dat niet fonder godtloofhe geschieden
konde, wierdt weghgenomen. Maer in Vrielandt, en d’aengrenfende
geweven, was als een befoeder oorlogh ontsteeken, door d’ongezaedig-
het van Rennenbergh. Dees, hebbende langh getrouwelych en onverfaeght
de fijde der Staeten gedraeghen, hadt met de geheele Provintie van Vries-
landt d’Uitrechtsche vereenighingh onderteekenent, en de weyergerende Grö-
ningarhs, meeft uyt haet teegen d’Ommelandoen, die hen waeren voorge-
koomeen, by belegh genoofaete, de punten der gefeyde vereenighingh te
beweereen. Dogh nederhandt, door’t gefagh fijner bloedverwanten, die
allo tot den Spanjaert waeren afgevallen, omgeet fijnde, heeft hy, om de
begifelen en gronden van onenegeenheit te legghen, de boeren, die in d’Omm-
elandoen woonden; toegelaten den overal lat fijner soldaeten af te keeren.
Dit teeken gegeeven fijnde, is een groote moenighe van boeren, die nu
langh en wreedelijch gefooft waeren, ter wraekte uytgeraarten, die te ver-
woeder voorflaende, als hen’t laetste ooverfchot hummer middelen dieper
ter harten gingh. Maer de Graef van Hohenloo, door Oranje der-
K waerts
De Vrien, die openbraken door de darpeheit van Schenck, Rennenbergh van 't beleg van Steenwijk, de oerflaeghen, in denne deraerde toe.

Gröningen, begeeft zich onder den Koningh.

Enthes wordt geëist die te belegeren.

't Belegh op gebroeken door de darpeheit van Schenck, Rennenbergh van 't beleg van Steenwijk, de oerflaeghen, in denne deraerde toe.

Verdugoppkomt in zijn plaats.

Den Roomsgedieinden in Brabant, in die van Overyssel, de Vrienden in hunnen Godsdienst, ook in 't heymelijken verbooden.

waerts gefonden, heeft die ongeschipte meeninghe, onervaren in krijgslieden, nae eenigh gevelagen, verstoort en doen kreukens. Ook hebben de Vrien, op vliegende manier van dontrouw hunnes Landvooghts, de sloopen, die nogh overgebleven waren, vermeesert en ter aerde gefleght en Oranje de steden in Overyssel, die tot afval getroont, en door scheuringhen aan 't weyfelen geraakt waren, door 't fenden van belefftinghen op nieuw vergekert. Hy toen, fonder meer te veynen, stelde de stadt Gröningen, daer hy 't meesfert was, in 's Koninghs gehoorzaemheid. De waepenen van daer tot oever den Rijn voortgesef fijnde, hebben weederfijdigh neerlaeghen, en het jammeren van vijftien achtervolgende jaren ingevoert. Voor eerst wierd Bartoldt Enthes, eertijds makker des Graeven van Lumey, gelaft de stadt met weynigh troopen 'omringhen; dien, nae 't verooveren van rijken buyt, te waerter en te lande, getroecteit door al te grooten hoop uyt beroerten, de doodt in die belegeringh onderseephe. Om de stadt onteeften heeft Parma gefonden Marten Schenk, voor deezhen geweest fijnde in dienst van Holland; tot welcke hy naederhand is wedergekeert, wanneer hem de gehoopen belooninghen syne overloopen niet en volgden. Maer toen heeft hy lijnen Veldtheer eenen treffelijken dienst gedaen: want door syne dapperheit, is, zelfs teegen de wanhoop der voornaemste bevelhebbers, de belegeringh opgebrooken, en het volk van Hoohenloo verflaeghen: dien, willende naederhand met verderde troepen de fortuyn der overwonne noghmaels waeghen, Rennenbergh weederom geflaeghen heeft; en, nae 't verlaen van den vyand, de meeste fterkten op de weeghen en rivieren vermeesert: maer wanneer hy nu met al 't gewelt des oorloghs vijf geheeeme maenden teegen Steenwijk, een stadt in Overyssel, droyfde, is hy van daer door de Naalfuiche ooverfliten opgeflaeghen en verwonnen, en heeft, nae een wijn quijnens, onder een erbarinlijk wroeghen syner gewisse, met hoe groot een afbreuk fijner cere, hy een fekerhen welfant fijner goederen teegen den onfeekerhen uytflagh van soo daenigh een haschelijkheid darde hanghen, 't leeven geëeendacht. In syne plaets is gekoomen Francois Verdugo, een Spanjaer, en die, teegen Norrits flaehehs geweest fijnde, 't veld behieldt, dan voorts niet anders uytgerecht heeft, loopende de velden, door de Herff, onderwaeter: invoeghe dat honger en ftekten den soldaeten uyt dit gewelt gedreven hebben. Hier fort een vry groote befittingh, en die weerdig was wel gehaevent te worden, voor Parma oopen, hadt het hem geluuf figh van loo veele ooververwinningen in den hoec te dienen: maer tevilj de waepenen elders te werk gestelt worden, krijghende langh uytfelt, die toen hadden können oovervallen worden, hebben fe hunne hascheliche fortuyn tot op betere tijden fleyende gehouden. Onderfufchen ontfonden 'er eenighhe beroerten, en de fack liet figh niet verre van oproer aensien, soo in die steden van Brabant, als in die van Overyssel, door geneegenheit der Roomsgelinghe tot den Koningh; waer door 't gebeurt is, dat de beelden, wen fe nogh ergens overgebleeven waeren, uyt de kerken en oopenbare plaatfen gelicht fijnde, hen zelfs geenen heymelijken Godsdienst verder tegelaeten worden, uyt vrees voor famenrottingh. Den oorloogh dus van alle kanten figh verspreit hebbende, vermeerderde 't getal der verdaedighers onder den Staeten, soo feer, als de fchattingen verminderden; en, 't gheen befaerlijkheid was, de soldaeten aan 't rooven, hen voordeerlighter dan soldy, geflaeghen fijnde, konde nogh het Landt fonder geldt ontledigh, nogh de penninghen in het Landt daer fy in 't schrob-
DER NEDERLANDSCHE JAERBOEKEN. 75

schrobben waren, opgebracht worden. Ook begonden nu de ffeeden
zelfs de befertighen te dutchen: en d’ooverften hadden nu langher geheen
gefang in ’t leegher, door bevel of krijgstucht, maar door gelijkheid met
hen in gebreken, terwijl se ooverdaet en alle ongebondenheid voor treff-
felijken krijgshuaken reekenden. De heerschappy van veele, om deze
fwaerigheden, onder de burgheren gehaft fijnde, heeft Oranje, behal-
ven enighe faeken, rakeende’t beleyd in ’t rechtspleeghen, de fchat-
inghen, en de soldaeten, noodigh tot ten teegenwoordighen ftaet van
faeken, booven dien de Staeten geraeßen, om die fchijlijke voorvallen
in oorloge, en de traeghe hulpe der vergaerderighen, eenen Raedt op
to rechten, om, neevens hem, op de gewigtighste belangen van Staet
te raedtpleeghen. De faeken op dien voet gebracht fijnde, en hy nu
bemerkende, dat door den bandt dier Godsdienst, die by Philips
deedomen was, alles t’hemwaars neygde, jae dat die magthigte der
geeier die van hen verfchilden, tot die andere hunne vyanden waren oover-
gegaen, begin hy oopenings te doen, Dat se figh tot nogh toe van den
koningsbijlen naem gedient hadden, soo langber eenighe hoop van vreede
was, maar eynedelyk, aengien hy figh onverfoenelik toont, als teegen
weerfamelinghen, en by eervarenheid ondervonden is, dat, hoe figh
yemant bitterder en weerder teegen de Nederlanders hadt geraeßen,
hoe men hem in booger achtbaerheyt en aensien onder de Spanjaerts bleyen
fagb, waer toe nooigh de duld, dat de gemeenen luagher dwaelen,
door de ydele verbintens van eenen ouden eedt? want waer uyt waren soo
veele beroerden en oneengheidhen geprooten, dan daar uyt, dat hunne
groovywijheyt tuschen den vaerdlande en den Vorft verdeelt en twijfel-
achtigh hanghen bleeff? Maer den wyfhen was niet onbekent, dat de moog-
heeden eerst met een algemeene toeflemmingh des volx, door gunst des volx,
en om hunnen twil waeren ingevelt; die, gelijk se bouwen yder burgher in’
t befonder, soo ook beneeden die in’t algemeen gebouden wierden: die ook, wien
se figh vergrepen, en de forghe, die se voor de gemeenen welslandt schul-
digh zijn, tot hunne befoender belangen quaemen aan te legghen, moeß het
oordeel en de wraeke de volke, dat is, den Staeten wettelijk vergaerdt,
bevoolen blijven. Noogh dat op geen andere regt de meeste rijken onder hunne
teenwoordigh Heeren fionden, dan dat de volken, dien het der dwing-
elandy of wadigheid der voorighte verdroot, de felvy tot andere hadden
ooverbraght. Hoe veel te meer fonden dees reeden moeten gelden
onder den Nederlanders, wien de koningsbijlen naem onbekent was,
en die hunne geboertsaemheid der maeten bepaelden, dat se nimmer tot een
plechtighen eedt quaemen, al eer se den Vorft hunne vryheeden, hunne
handtvefhen en wetten hadden doen beevenen? Dat het regt der vol-
ken medebraght, dat door trooowooheit des eenen d’onderlinghe verbint-
sens gebroken wierdt. Dat men echter, bhebbende den Koningu agge-
swooren, nae eenen anderen Vorft moest omfien: want dat de faeken der
wijze niet geschaepen fionden, dat se teegen de maght van Spanjen, en
dat op eygen middelen, konden staende gebouden worden; en niemant
eens anders faeken, als de fijne, ter harren ginghen. Dat men eenen
Vorft van nooden hadt, die den volken by bleef, en die den Nederlanders,
atellos voor hunne beheouden, wen de oorlogs buyen befaedicht fijn,
door een wettelijke heerschappy daer toe moght opwekken. Dat hy de
hoop op Duyschlandt nu reets uyt den sin gesellet hadt: en het eenighe,
nogh ooverigh fijnde, was Francois van Valois de heerschappy op te dra-
ghen, die voor langh al feekere teekenhen van figh gegeeven hadt, dat hy
’t niet fonde weygheren. Dat het van sonderlinghe belangh was, soo die draeghen.

1581.

En Philip af te feer-

En Francois van Valois de heer-

En Francois van Valois de heer-

K ij

jonge
HUGO DE GROOTS DERDE BOEK

1581. jongelingh, gefchaepen staende de hooghste fortuyn te bereyen, hier door begonde te klimmen. Dat hem onderwijzen Vrankrijk, hebbende sijnen broeder tot Koningh, niet verlaeten; de gunst en hulpe van Engelandt niet begeven soude: waer teegen de Spanjaert onlangs zelfs een vloot hadt toegerust, die ten deele door storm, ten deele door den Portugaelschen oorloogh, was te rugh gebleeven: en die selfs als noogh de weeder-spanninghe Teren door zijn onderlandt opmakte. Geen minder saet van oorloogh ook was'ter gefraoit, door dien de Engelschen eenen aanloop op de nieuwe weereat gemakthe hadden, ende rijkdommen, die de Spanjaert afbandigh maakten, tot in hun waerelandt hadden oovergevuer. Dee- fen raadt is eynedelyk, nae langhe bedenkinghen, goet gevonden, veel eer uyt vrees voor den Spanjaert, dan uyt eenighe geneegenheit tot Philips: en Philips van de Staeten der Nederlantden, om 't vertreden van 's Lands gerechtigheeds en wetten, verklaart geworden de hoogh Ooverheit verrallen te sijn, en wyant genoemt.

Philips wordt ver- klart van de hooge Ooverheit der Landen verrallen te sijn, en wyant genoemt.

Mathias wordt ver- lijk omflae- ghen.

De Span- jaert doet Oranjen in den ban, en moogt eenen moordenaar, die hem 't leeven beneeme.

Die ghe door een ontschuldig- schrift fuy- vert. Inhoudt van 't een en 't ander geschriift.

Mathias wordt ver- lijk omflae- ghen. De Spanjaert doet Oranjen in den ban, en moogt eenen moordenaar, die hem 't leeven beneeme. Die ghe door een ontschuldig-schrift fuyvert. Inhoudt van 't een en 't ander geschriift.
FRANCOIS VAN VALOIS.
HARTOGH VAN ANJOU, BRABANT EN LOTRYK.
GRAEF VAN VLAENDEREN ETC.
Het ontzet van Kamperijk door den Hartog
van Anjou in den Jaaren MDLXXXI.
De Staten
getuigen
openlijk
's Prinsen
onschuldt.

François
wordt
gewerpen
tot
toehoof
bewint.

Sijn broeder
de Koningh
van Frankrijk
heeft,

François
ontste Ka-merijk.

Words als
Vorst der
verlofde
stad bewel-
koomt.

De Staaten
getuigen
openlijk
's Prinsen
onschuldt.

De Staaten
het afbreken
tot afbrek
van lijf,

Echter in zijn
tijdelijk,
in
tot
't
hooi,
in
't

De Staat
geworpen
met
't

De Staat
het afbreken
tot afbrek
van lijf,

Echter in zijn
tijdelijk,
in
tot
't
hooi,
in
't

De Staat
geworpen
met
't

De Staat
het afbreken
tot afbrek
van lijf,

Echter in zijn
tijdelijk,
in
tot
't
hooi,
in
't

De Staat
geworpen
met
't
HUGO DE GROOTS NEDERLANDSCHE JAERBOEKEN.

VIERDE BOEK.

INHOUDT.

DER NEDERLANDSCHE JAERBOEKEN. 79

de gesignalen der Vrije met groote voorzichtigheid. Standvaatsige
dapperheid van die van Hollandt. Parma dreigt de bejessingh der
Schelde, by hem begonnen, ernstelijk voort. Hy neemt Denremonde en
Vilvoorden. De Ghentenaers geeven sijn een hun oover. Schranderheit
van Richardot. 't Kaffeel te Ghent wordt weeder opgeborgen. Die van
Antwerpen bidden hunne Bondgenooten om hupe. De naeuwren lae-
ten de gelegenheid van byslant voorbygaen. Beklaghebleh stant
Vereenighe Staeut. Frankryk en Engelandt vertroosten hen: sijn sijn
in twijfel onder wien se sijn begeeven willen: en verkiefen Frankryk,
dogh worden niet aengenomen.

Rançois in Engelandt overgescheept sijnde, om aldaer de
eaenlaeche heerchappy met de vriendschap van
die Kroon te verjeckeren, is, of sijn perfoon, of
de hoop in de Koninghinne van uytmuntender for-
tuyn, haer soo aengenaem geweest, dat, op secker
voorwaarden, van huwelijk wierdt gehandel, hoedac-
nigh een geloofs verschil' er ook weelen moght. Blijfs-
chap baerde dit gerucht in de Nederlandsers, macer
't was ydel, 't fy men eenige doordraptente ontveiusingh hadde te werk
gefellt, 't fy d'aeftootelijheedeken sijn broeders tuynis bygebracht
hebben: of wel ook sijn ongelukelijhe lichtveerdigh, diens eenigh
genoeghen was, alles aen de waepenen verfchult te zien. In Nederlandt
gekeert sijnde, aanweert hy op plechtelijke wijfe, en in prachtige
flatef, in Brabant onder den naam van Hartogh, in Vlaendre onder
den tijtel van Graef, de heerchappy dier geweest. Booven de voor-
ghe wetten, waer aen het hoogh bewint van oudts gebonden wierdt,
bepaelt men hem met eenige nieuwe, uyt kracht van het Bourdeaux
verdragh: Dat men eenmaal's jaers beroepen sijnde d'Algemeene Staeut
der Vereenighe geweest, byten welkers bewilligingh, geen verbond
met Spanjen gemaakt, geen opperste des heys geffelt magh worden: en
ten versoeken der welker alle nytheemfche krijgshuyden sijnde gebonden
sijn te vertrekken. In't beftellen van den Godtsdienst, en't onleegheen
der nytheemfche bejettinghen, sijnde aen yder geweest de willekeure gelae-
nten worden: die selve sijnden' er drie noemen, uyt welke yder van hen
eenen Landvooght sijnde gegeven worden: en wem'er voorts eenig
gefsiel onder hen was, die faak gelaten ter befschapenheit des Har-
toghen: tot Raedtslyden van Staete sijnde hy neemen mooghen twee
Fransoifen: staende de verkeuigh der overighe ditmael aen den Stae-
ten en voortaen aen den Hartogh, doghe uyt dye de Landschappen
noemen stullen: ook sijnde de voorneemlijhe ampten ten Hove aen
Nederlandsers gegeven worden. Booven de Landheerlijke goederen,
belaofde men, tot voeren van oorloghe, vierentwintigb bondert dysfent
guldens jaarlijx, soo noghtans, dat 't geen'er wiijder van nooden sijn mogh-
te, soo met sijne eygene, al met de middelen den Hartoghe te verstrekken
door sijnen broeder, sijnde godt gedaen worden. Men hadde nu eenighe hoop,
dat soo wel die van den eenen als van den anderen Godtsdienst elckander
onderlingh verfien, en die van den Gereformeerden om Oranje, en die 't
met de Roomfche plechtigheden hielden om den Hartogh, in getrouwheit
blijven sijnden: gemerkt aen deelen was toegesten hunnen Godtsdienst
binnen Antwerpen, daer buyten niet, te oefenen, ingevallen sij den
gemeenen eedt der Nederlanders aen den nieuwen Vortf deeden. Alte-
fints speurde men uytbondighe teeken van een algemeene vreughe, en
en hy zelfs verfuymdé niet figh te bevljtyghen tot betooningh van aen-
minnelijkheid in 't gelaet, en toencyngính van gunftlghe bevalligheid in 
reeden: maer in de oovergebleevene Nederlandtsche eedelen baerde 
et een heymelijkhe spjít, dat íe figh genootfaëkt vonden te moeten aen-
schouwen op den feetel der Hartoghen van Borgojen geplaëst een 
Vorst, gesprooten uyt dat volk, met 't welk fy foo langh in vyandtschap 
geweft waeren; dat men naementelijk van Heer verandert was, om hen 
onder den Nederlanders te vermenghen, met welke men noyt veylighge 
vreede hebben konde: dat foo meynighmael de leeghers in heete flaghô-
dens teegen elkander waeren ingevlooghen, en dien haet nu tot in de 
tweede eeuwe doordrongh. Beffwaerlijk wordt van gelijken die ver-
plichtingh aan den voorgaenden cedt, en het ontfigh, hoedanigh ook, 
ontmiet den Vorst, uyt de gemoederen der gemeente wegh genoemmen.
In teegendeel waeren er die den Gereformederden den nieuwen Gods-
dienst op de gemoederen leyden, en deedt duchten, of niet de feke 
vande Godtsvrucht, door byftant der geener die van een strijdighe gevoel 
waeren, soude befoedelt worden. Die wijfer waeren vreyden voor 
gevaer uyt tweedraght, en vervolgheens ook de Franshe wreeththeid.
Maer als nu den dagh gekoemmen was, dat men heymelijk hadt 
gelfooten, dat Franços, niet teegenstaende hy de heerchappy van 
Nederland hadt aengenoemmen, echter oover die van Holland en Zee-
landt, geen altoos, dan alleen den blooten naem, en dien voor een wijd,
gebruyken soude, wordt Oranje ook te lañt geleght, dat hy dit wírk 
hadt helpen door drijven, als deelgenoot der heerchappy, en die van 
den beginne der beroerten de beilgefechte Landtschappen voor figh 
behouden hadt. Seeker men hadt lijren naem en tijtelen gefeelt in 't 
hooft van alle plakkaeten en handelingen van Staet: en hy hadt toen 
niet de Landtsvoogheid, maer de opperheerchappy volkoemeltijck in 
handen. Jae ook was hem den tijt van Graef door de meeste in die 
geweften opgedräeghen; dat d'ontfanghen en 't pleeghen der huldingh 
verhinderde, haeperde nogh aan seve weynigh stemmen, wanneer hy 
figh tot het saemelen der vruchten lijres langhen arbeydt spoedende, 
door de doodt, van welke wy in het vervolghe te spreeken hebben, 
ornderchefte wordt. Dogh andere weederom konden veel eer dit nae-
lijck inkroppen, dat fy alleen afgefonde der Fransche moogenheit ter 
dienstbaarheit geëggent bleeven, en wilden, leyden se, van gelijken 
liever staen onder de heerchappy van Oranje, die, onmaghtigh fiende 
on hem allen te belchermen, wel te recht een deelgenoot en hulp met 
figh verfoght hadt. Hoe groot voorwaer de fucht der meenghen ten 
Prinse was, speurde men in lijne fiekte. Want als hy een wonde, 
hem gegeeven door een moorder, uytgemaakt van 's Koninghs weeghe, 
t'Antwerpen swaerlijk kranck was, heeft de geheele stadt haere droefheid 
en haere traenen ter kerke uytgefört, om de vreede Gods van den 
hemel af te bidden, evenen of den algemeenen vader des vaeerlandts 
in gevaer was. Toen is hy wel weeder in lijn voorighge gefontheid 
herfelt: maer 't ooverighge ijnse leevens is door geduerighge aenlaeghen 
des Spanjaerts belaeght geweelt; en heeft men se ander en meermanen 
betrap, die op 't lijne en 't leeven van den Hartogh hadden toegelght. 
Terwijl de troepen van Anjou allenkens in aentoght lijn, heeft Parma 
lijn leegheer in Vlaendre gevoerst, alwaer hy Oudenaerde, een stadt die 
haeren naem heeft van de oude Nervj, die eerlijts de plaeten gelegheen 
op de Schelde hebben ingehadt, naer drie maenden belegghs, en door 
geweelt van gescht heeft ingenoomen; des te gemakkelijcker, om dat de 

Blækende 
guo der 
gemeenten 
ten Prinse.

Sijt leeven is door 
Spanjfe 
aenlaghen 
geduerigh 
belaeght 
geweelt.

Onderst 
fen neemt 
Parma On-
denaerde.
buremers, befittingh magthigh om 't hen af te houden, geweeyghert hadden. Als hy van daer voorts metijn leeggher wasgen leggghen rondtom Brussel, in meeningh die fladt te benaewen, wierdt hy, nac dat de vruchten op de velden verteert waeren, en hy door de scherpheyt des winters verwacht, genoottéakte rugh te trekken. Schielijke verraffingen fijn ook seer gelukkigh uytgveallen: en onder andere steeden wierden onvoorsien ingenoomen, Aelft, dat de vyandt inhaad, door den Hartogh, Lier, door Parmis krijgsvoel, op verraadt van eenighe beëttelinghen. Die plaets was wonder wel geleeghen tot den oorloogh, om de naebiyheit van Antwerpen; hierentuffchen vielen 'er ook eenighe schernmutselingen, van weederlijden met gelijk voordeel: en niet weynig Engelsche, tot den vyandt oovergelooopen, dienden den Spanjaerts ten spotte, andere ten voorbeele, om getrouw aan hunne sijde te blijven. Korts daer aen is Verdugo genoottéakte geweeyt Lochum, een kleyn steedtjien in Gelderland, niet verre van Zutphen, dat hy hadt belooten, om het uyt te hongheren, te verlaeten, naer het ten derdemaele gesjiphet was. Maer die sjeve heeft Steenwijk, dat te vooren soo swaere beleeggeringh verduerd hadt, fonder eenighe moeyte, by donkeren nacht, en door onweetenheit der steedelinghen, ooverrompelt. Philips ondertuffchen, hebbende met den Hartogh van Anjou te doen gekregehen, en derhalven wel beeffende, datby groooter gewelt en nauuwer forgh te werk moest stellen, als voor heen, had al 't Italiaenfch en Spaenfch krijgsvoel aan Parma te rugh gefonden; en niemant is 'er geweeyt, die sijgh op de voorwaerden, bedonghen by 't verdragh van Atrecht, en sijn reght, soo seer vertrouwde, dat hy 't darde teegensbreke: hy selsf wende voor, dat in dat verdragh gefien was op de gehoorfaemheit van geheel Nederland, van welcke hoop hy verfetteken fijnde, met de sakte selsf, ook de klem der verbitenis te gelijk verbroken was. 't Geheele getal fijner troepen is by monfertingh bevonden op feldigh duyfent knechten, vier duyfent ruyters, en dit getal blijft of wordt vermeerderd tot op defecken daggh toe: welker maentelijke befooldinghen gelfast worden meer dan seven honderdt duyfent guldens te belooopen, d'anderen onkoften van oorloghe niet min dan op de helft gereekent. Invogche de Koningh, booven de binnelandfchc schatthinghen, ten minfhen twintigh honderdt duyfent guldens jaerlijck oovergefoonden heeft. Soo geweldigh een som heeft de Spanjaert teegen de Nederlanders verfpilt: en men gelooft, dat alleen fy, dien 't in Nederland qualijc gelukt fijnde, beducht voor gewenst voorspoet der andere, teegen hielden, dat 'er geen meer geldts oovergefoenden wierdt. De Staeten in tegendeel, om hunne nieuwe heerfchappye, op treffelijke beginfelen, door achthoireyt te fijyen, hebben de vierentwintigh honderdt duyfent guldens, die fy to nogh toe jaerlijck hadden opgebraght, verhooght op veertigh honderdt duyfent: uyt welcke penninghen, booven de Nederlanders, de Francifchen, Hooghduyftiche, Engelfche en Schotten, die, onder 's Hartoghten beleyd, in der Staeten dient waeren, fouden beteeld worden. Magthighe troepen van weeder fijnen, maer welker grootte gedeelte in de beftettinghen gehouden wierdt: gemerkt fy, fonder dat 'er eenighe fcheydyngh van grenspaelden was, in de fcedden geleegghert fijnde, naer dat het geval des oorlooghgs heette gegeeven, d'een op d'ander uyt de naeft plaets het oogh hadt. Dus langh hoopt Valois op fijn broeders byffant, om de maght dier rijkdommen om verre te wor- pen, teegn welke de Franfche Koninghen, tweel honderdt jaeren langh, met verfcheeyde uytkoomfhen, gevochten hebbende, den vyandt door den oorloogh, naer veel bloedtorten en spielen van middelen, en weederom...
door vreede-handelinghen, sijn gelijck gemaakt hadden. Maar hoewel de Koninghinne moeder, Katharina de Medices, op de heerschappy der Portugalsche fee een aenflagh maekte, echter darde de Koningh ielt nogh in oopenbaare oorloogh treedhen, nogh ook elfs de krachten hem verdacht in 't heymelijke befoeney. Want Philips was hem reets voorgekoomen, hebbende myntyckie geesten uytgekof, om den geruyst staet van Frankrijk te beroeren; 't gheen hem light om doen viel, die de macht hadt om veel te koenen geveen; en dat de Françoisen naeulij fonder de waerom ruffen konnen. 't Grootfte gedeelte dan der gener die 't meeste geelof te hoof hadden, beftonden oopentijck den Koningh te verveerhen, en af te raedhen, dat hy sijne waepenen teegen geene andere, dan den vyanden des Roomschen Godsdiens wilde gebruyken: andere, onder schijn van een behendigher raedtflagh, om doortraper te bedrieghen, feyden, dat het nogh dienftigh nogh billijc waere, dat de Koningh, wien ook de erfenijc niet was toegeflacht, sijne middelten tot dienst van andere te koof leyde; maar dat men den Nederlanders en den Vorft felf met hunne armoede moette laeten warften, tot dat de uytgeput fijnde, en op 't uytterfte om alles te verlieven, quamen om wetten te ontfan-ghen: want dat de Spanjaert tiis genoegeh uyt een naeberug rijk konde overwonnen worden, wanneer hy niet voor andere ooverwonnen wierdt. En de Koningh, uyt eygener beweegingh, hadt niet al te goed oogh op sijn broeder, niet om dat hy aenfot geleden, maer gegeeven hadt: indachtigh hoe hy hem meer dan eens, veel eer uyt arghwaenent vermoeoen, dan om eenigh misbedrijf in strakke gevanghenis hadtgehouden. Die faeck heeft den Hartogh rekeloos tot een gruwylckhen aenflagh, vol van wanhoop, en die gefchaepen ftondt hem ten val, en den Nederlanders ten uytterften verderve te brengen, doen voortflaen. Want als hy voorflagh, dat hy lightelijk in verachting koomen foudse onder hen, wien hy den belooften byftant niet voldoen konde, dat hy op den blooten tijtel van een onnutte heerschappy hen alleen ter ballaft strekte, en niet ongedachtigh fijnde, hoe hy ter beede heerschte: daerenbooven ('t gheen hen die in een rijk fijn opgevoet te laatigh valt) dat hy door wetten en 't gefagh van andere wierdt in toom gehouden, hebbende fomwijlen om veranderingh aengehouden, dogh niet verkreeghen, beluyt hy ten laetften sijn door gewelt in een onbepaelt gefagh te verfек-keren, en geeft sijne getrouwfte ooverflen bevel, om de Vlaemsche fteeden te doen oovermeefteren door de beftetelinghen: Antwerpen behieldt hy voor fijn elfs, als de grootfte stadt, en alwaer Oranje, dien hy met blackender gunst onthaelit en aengefoht sijn, en wien hy wisf door heymelyckhen verbonde een gedeelte der heerschappy toe te koemen, en de afgevondene der Staeten, hinderpaelen fijner moogenheid, teegenwoordighe waeren. 't Is gelooffelijk, dat de aenhitfers deefher lightveerdigheid geweet sijn, niet alleen die in heymelijck verftant met den vyandt fton- den, en welker trouw was omgekof, die den Hartogh een onverwrik- kelijke heerschappy uyt het huylckhen met de dochter van Spanjen voor- hielden; maer de Françoisen, die sijn 't plunderen der fteeden, of den grootften buyt, 't bekleeeden van earamten, waer hen de wetten uytge- flootnen hielden, hadden voorgeftelt: met welke begeerlijkheit men heeft bevonden foo veel volken ingenoomen geweet te fijn, als de Nederlan- ders oyt tot bondgenooten gehadt hebben. Deefhen aenflagh is hem gelukt in de fteeden, daer de Franfche befittinghen de fterkste waeren, en hy maekte sijn meefter van Vilvorden, Denremonde, Dixmuyde en Duynkerken, een Vlaemsche feeplaets, feer gelegehen, om den Fran-
Lajou op Antwerpen in den Jaare 1583.
1583.

Sijn krijgs-volk, wordt met Brugge gejaagd.

'Ongetuige
tijds fij-
ter aenlae-
ghen is op
Antwerpen,

Der Nederlandsche Jaerboeken. 83

Dit was de leus der faniemweeringh als de fjeeldelinghen, vliegende van
taefel (want het aen t 'middaghmael) op soo schijnlijk een ontfeltenis
de waepenen aen en by een rukten: die eerst voor den dagh gekomen
waren, hebben Valois soldaeten, die dieper pooghden steeaerts in te
dringen, teegenhouden, en hen, sijn als dijken teegen den inval
tantende, pal gefet. Allengsns raekten 'er grooter meenighte bij de
gen en in orde, die sijn uyt alle oorden, met een wonderlijke dapperheit
en eendraght faniemvooehgende, (als daer 't op een beechermaen van huys
en haeve, van al hun welvaert aen quam) soo meenight als 'er binnen de
stad geraekt waren, nae de felpe poort, die hen den ingank hadde gege-
ven, deeden te rugh degyfen. Vreellijk gingh 't hier op een moorden
en needer vellen; fy beklemmen in de enghte, die ter vlucht ylen worden
gebot en raken overhoop door 't indrieygen van andere, de dooden
weyghere den leevenden hunne behouden. Maer François, die nu
de dulhyt sijns aenlagahts door d'uytkoomft wijs geworden was, sinneloo
door delemte, en d'erinneringe fijner geweest, daer by gepeert door
gebrek aan alle behoeften, begeeft sijn met de troepen, die hy konde by
een krijghen, in groot gevaer sijn leevens, en met swaar verlies der
fijner, oover de natte en onder waeter staende velden, de Diijle doorwa-
dende, op de vlucht. Dees soo schrikkelijk een oeveldaat heeft veeler
gemoederen, die sleyfs te voeren op de François niet te wel gesint wae-
ren, te geweldigh verbittert. En Parma veruyfyme niet, benevens de
Nederlanders die by hem waren, den ongelukkighen afval, en den
schendelijken ooverlauf dier nieuwe heerschappy, onderaeheeliker als die,
waer van men sijn ontlagehen hadt, door brieven ten breedten uyt te
meeten. Dat men, naemtelijk, gedult moeft hebben met den aeert der
Oppervorst, en geen van deel leylijgh was, in 't midden van soo veele
vijken, weederpanningh af te vallen. Dat echter wilden fe, sleyfs nae soo 's
Koninghs dreylijgh een erwaereins, weder tot hunne voorighe geboorfaemhkeit keerer, goederter-
beilijke voorwaerdren en 's Koninghs goedertierenheit boodo by hen. Wel
had Oranje konnen beheffen, dat hier door de Spafesche faken een
treffelijke gelegenheit gebooren scheen, om op nieuw van vrede te
hande-
handelen; en hoewel zijnnen raedt eenmaal ongelukkigh was uytgevalen, als waer door hy 't grootste gedeelte zijner moogenheit, de gunst des volks, verlooren hadt, niettemin zijn gevoelen gevraeght sijnde, heeft hy, naer verfoek van ontchult in al wat de wanguint hem moght toedrijvyn, sijgh verklaert in declen fin: Indienen men den Vereenigden Staet in goede eendraght hadt beplieren konnen, en met eyghen middelen bandhaeर, byten alle twijfels better geweert ware, sijgh van de beertshappy onder een eenighe hooft, en een vreemdelingh t'ontbouden. En dat nu niet te betwysen flout, of 't recht ware hem te laeten sitten, die d'eerst d'algemeene reghten hadt gegebben, waer in by de punten van verdraagh genoegh voorsyn was: maer dat eyghen kraghten 't overweeghen souden; dat sy maer taemelijck van krijgsvolk voorsten waeren, en sijre sfeeden in 't geweet van den Hartogh: dat de Nederlanders na beraat- flageghen moghten, of sij lieuer dien in hunne eygene, of in 's wyants souden sjaehgen. Groot onderfcheit noghts was er in sijn tot den Spanjaert of den François te keeren, schoon sy van byde genoegh beleedight ware. Want die moogenheit, waegheet door d'acloudhtye baerer heerschappy, soude inmer werkynghen, om de wryhtye 't overveerehen, 't haeren dienst vinden: deeven, quam hy 't zelfde sjoor te hervoaten, sone niemant 'winden, dien het selve sijne tochten in te volghen. Dienstiger dan waere het op nieu 't met den François te befoeken, wien 't eenmaal soo qualij gelaaght sijnde, naederbandt nogh gelegenheit, nogh geneegenheit tot diergelijken oeveldaet beheeren souden. Sy van hunne sijde, wilden immelijck in gedachten neemen, en, in plaes van een onlangs begane mislaagh, oeverweeghen, soo veel 't Hartoghen weldaeden, wat sfeeden in de jonghst verloope jaren door hem verdaedigt, en door sijn hulp 's wyants aenflaeghen meest vernietigghe waeren. Door dit middel soude men den oorlogh komen bylegehen; en op nieu vereenighen, soo François tot ronde schuldbekeningh quam, sy dien mislaagh in vergezel- telh betravven. By dese reeden voeghen andere een ontschuldighegh van d'onvoorlichtghijt sijner jeught, en moedigheid, als die, geoprooten uyt Koninglijckhen bloode, door geen oomtoedigheid gedenigheidh gefreest, en mischften door eenighe halfterrigheid ontecleecken sijnde, echter sijn tot geenerley moort of rooßfeeghen hadt laatn verrrukken, maer, tot verfeekeringh sijner moogenheit, een ongelukkigen wegh, op 't aenwij- sen van quaede raedtsluyden, was ingeleghehen. De Koningh van Vrankrijck ook behartighgh de faeck sijns broeders door beloften, en bedekte dreggemen. Men heeft dan begonnen met den Hartoghen in handelige treden, dat hy, weeder leeverende de sfeeden by hem bewel- dight, sijgh nae Duinkerken begeeven souden, wevaerts gemachtighden te sfeenden souden, om al 't ooverighe ten vollen af te doen. Hierentuff- schen wordt, nae langh sijfjelen en marren, terwijl hy selve sijgh tegen 't weederleeeveren der sfeeden stelt, en de Nederlanders 't krijgsvolk, dat hy by sijn hadt, geen tevooor van lijfroght laeten volghen, beducht voor 't graeuw, dat de vrees, waer in 't foo onlangs was geweest, te diep in de kropfittende, aan veel grooter baten en die te vooren genooten, weynigh daght, ter naueru noodt beflootten, den Maarischalk van Biron, Veldtrooverle der Fransehe troepen, te sfeenden, om Parmas aenflaeghen te stytyren: die toen, naer 't inneemen van eenighhe sfeeden, door heel Brabant rooßfe en pluderneder. Maer 't oorloghen gelukt deeven ook niet al te wel, en de handelingh wilt door meenigherly swaerigheiden fleppeende gehouden; klaegende François van sijn sijde, Dat men hem, quantys als om den blootten naem van Vorst te voeren, geroepen hebbeende, den
den staat en't beleidt der geneene inkomsten, en de gewigtigheist saeken
verborgen hieldt, onder hem eenigh vermoeghe te laeten, om vamant
teen konnen wjeloen: dat het ook geen wonder was, indien hy, nae't voor-
beelde van soo veel andere, die, tot't bestier der Nederlandsche saeken
geroepen synde, swaere ondervindingen van verwijfelde geneegenheid
hadden uitgeslaen, ook zelfs ten laetsten was bewonden, hoewel niet son-
der groot gedult, niet langher van eens anders aedemen te willen han-
ghen. Dooch onfolderheid droong hy daer op, dat hy, 't geen alle
Vorsten toegefaen synde, hem alleen niet moght geweygert worden, buy-
ten't Hof, 't hyus syneben benoderen raedt moght hebben; welke gewoontes,
booven andere, wierd geprecien door Johan Bodin, syngen kanfeliere,
aen verfiant beroemt door fijne schrieten: hebbende de Nederlanders
dacrenteegen van geen faek foo groot een afkeer: ook hebben de Franfcofe
jets, om wel 8taens wil, voor den Roomfchen Godsdiement bygebracht.
Francois, gederende deefte frijdigheden tot Duinkerken by naar be-
flooten synde, is, wanneer hy, booven syne voorighe droefheid, door
nieuw hartfeer wierd geneepeen, en de meenighe fijns volks, gepropt
in foo kleyn een fteedtjen, door fiekte weghfmolt, nae Frankrijk ver-
trokken: 't fy, om, door veranderingh van plaets nieuwe lucht schezep-
pende, figh te vermaeken, 't fy, als wel waerfichijnlijk is, om figh met
fijnen broeder te verlooenen, aengeven de misverfanden nogh niet waer-
ren weghgenoomen. Voor weynigh tijts fecker was dit vertrek: en de
Nederlanders hebben niet ongeloopen, foo langh hy leefde, d'eeene
befendingh op d'andere aen hem te doen, ten eynde hy Vlaencre, dat
op't gijien flont, wilde koomen onderfteuenen: biddende voorvaermef-
ljik den Koningh, dat hy de faek fijns broeders oopentlijk omarmen sooide:
indien hem dit onmoogheylig was, dat hy hem met volk en gelde schezefthde te
hulpe te koomen, en allen toevoer uyt Frankrijk op's vyants boodem afninj-
den: dat, foo fy deefte dinges verkeerden, fy niet schruymden den Koningh
't verfiveren der heerschappy op te draeghen, onder de selfde voorwaer-
den: invoeghe dat fy na foe veel eeuen weederom onder de voorighe
heerschappy der Franckh Koninghen aen den Kroon souden ghecht worden.
Maer de handelinghen fijr door onheylen der volgende tijden, en
de doodt van Francois afgebrooken. Hy heeft te gelijf fijne eere en
schande niet meer dan seeventien maenden oeverleef; en eenighe geloo-
ven, dat hy door een wulpich en ongeroegelt leeven; andere, door ver-
gif, de meefte, door hertfeer, uytgeteert is: synde deefte, hy naer,
een gemeenen uitgangh met andere, voor of naer hem, die figh hebben
laeten vervoeren, om d'onheylen der ongelukkighe volken te miibrue-
ken. Ook heeft men fijn uytvaert gehouden, fonder eenighe waecpenen
of teekenen der Nederlandsche heerschappy, en fonder eenighe gewagh
fijner bedrijven aldaer te maken; gemerkt de Koningh fijnen broeder
schuwe, den Spanjaert, dien hy door faeklen felve niet en darde, door
ydelheeden te miaboeken. Van dien tijden af, dat den Hartogh eerst
uyt Duinkerken vertrokken was, begonden de Franche troepen, die tot
befettingh gelaeten waeren, hebbende foldy ontfanghen, te verloopen,
en den volke, door hen beleedigh, te miitrouwen. Invoeghe dat, de
stady van krijgsvolk en scheepen ontbloot fijnde, Parma eenighe fijner
mindere ooverlsten met weynigh troepen derwaerts fent, om die te behuy-
ten: hy felfs kort daer aen volght met het volle leegther, om de beleeg-
ingh te voltrekken. Den Maelrachalk van Biron was gelaft den vyandt
in aller ijl te volghen, en met hem te flaen: maer de Ghentenaers, uyt
ouden haet op Anjou, en hebbende eenen schooten dekmantel gevonden

L iij
om te mutten, weygherden den doortoght: want 't was onbillijk, eyden se, figh van de troepen des genen te dienen, wien fy langher noogh voor Vorst, noogh voor vriendt, kenden. Derhalven is Duinkerken door deef dwarte halfterriëtig dier menchen in handen van den Spanjaert gevallen, waer door de se teegenwoordighe doorgaens is onveilig geworden. Want leggende aen se, funder bequaëme haeven, kon- nen'er nauwlijx kleyne rooftopchepens inloopen: hier uyt fijn de rooe- vers, wen 't hen geleeghen koomt, 't uttyloopen waerneemende, gewoon de Hollandtische iëchepen, voor by gevaeren, of om te vijfen, of gealaed met koopmanchappen, tuullen 't nauc van de Hoofden, aen te ranfelen, en konnen, soo se met swaere oorlogchicheepen te doen hebben, die, om hunne lichtheit, in volle se, of tuullen de nae by gelegene banken, gemakkelijk ontloopen. En felfs heeft het merkelijk verlacs deeler stadt de geschullen niet konnen heelen: maer men vondt sijn genootfâckt Biron met fijn leeghheer te laeten vertrekken, hoewel met heftigh betuyghingh van Oranje, dat se den gemeen Staat aen soo moedigh en gelukkigh een vyandt niet ten prooye laeten fouden: soo gantich se niet vertrouwde men den Françoïn; en hy felfs was om hunne twil in een quaet gerucht gekoomen, soo dat men tot Antwerp in waepen in een gerot was, op 't uyttytroyen van een leughen, dat de Françoïn door Oranje in 't kafeel gebragt waeren, en toeleydens, om voorts de stadt te vermeeften. Dogh hy, wien geen dingh soo ongeo- noen was, soo soo verdiëcht giel, dan fijne bortheren tot schrick te leeven, kon die geweldighge veranderingh van gelaet, en dat arghwaen- nedt steltwighen in plaats van vroolijke toeyuyghingen niet verdra- geen; maer hebbeende sijn fesjaernighe woonflee teerlaaten, is hy nae Zeelandt, en de feckerfê plaetsten fijner heerfchappy vertrokken, alwaer hy van de weederweerdigheden dier ondankbare gemsederen, en de dreygende geveaena bevrijdt was. Dogh Parma, die de handen ruym, en gewenschte gelegenheit tot overwuyninghen gekreeghen hadt, heeft Nieuport, geleeghen ter rechter fijde, aen de seckuift van Duinkerken, en landwaerts in de steeeden Dixmude, Veurne en Sant Wijnsooberghen ingenomen. Waerom de Vlaemighen den oorlogh daegelijx meer en meer begonden te vervloeken, en deen misthen was 't geheughen der jongft geyschede ongeneuughen soo diep in de krop gefonken, dat se teegen den Françoïn aen veel liever met den Spanjaert te doen hadden. Om deen seldens tijdt heeft de floutheit eenen Cornelis de Hooghe, man van geringhe afkoomft, soo verre verovert, dat hy door tael en schriften Hollandt in roeren stelde: want, onaengefien de schande fijner moeder, en 't weeven daer hy naer sweemde, wierdt hy door een gewaende glory van afkoomft gedreven, en gaf sijn uyt voor een baaltartoon van Keyser Karel: de Spanjaerts van toe af hem de hoop in 't hooff gehan- ghent hebben, dat Koningh Philips hem voor broeder erkennen foude, arbeyde hy, om eenigh, wien 't hooffhaer nieuwe veranderingh hingh, of die in de teegenwoordighen ftaet van faekken hun genoeghen niet en vonden, tot hoop van vreede, en onder gehoosfameht heys van Huys van Ooftentrijk te trekken. Maer deefé fachenweiteringh is in haer geboorte, door 't onthalen haeres beleyders, gebluwt geweëft. Men begen ook een nieuwen krigh uyt te kippen in 't Keuvorffidend van Keulen, 't welk toen, ter oorfaek van Truxes huweleijk, beneeven het Aertsbifdom, aen Ernt van Beyeren was opgedraeghen. Want hy, te vooren Aerts- buichop van die plaats geweëft fijnde, was 'door ontijdigh liefde verflin- ghert op een vrouw van doorluchten huysie, en reukeloo in 't voortlaen, om
om haer ten wijve te neemen, 't gheen den Geefeliiken door wetten van
de Roomse kerk ongeooorloofd is, schoon buyten dat op 't pleeghen
van onwettelijke geelydeken niet al te scherp gesien wordt. Hy stelde
't ijner verdaedingh 't Goddelijk reght teegn de menschelijken infettin-
ghen, en, onmagtigh fijnde alleen foo swaeren laft te draeghen, figh
door Kasimier en Nieuenaer, die beyde een vliegendt leegher onder
figh hadden, in verfekeringh der steeeden, tot dat hy, door 't gewelt
der vyanden, en de trouwloofheit der fijner uyt de meeste beftettin-
ghen verjaeght fijnde, met den Nederlaenders in verbondt tradt, en fijnen
toevlucht tot Oranjen nam, waer nae hy figh, foo veel in hem was,
door plunderen en rooven gewrooken heeft: en dien oorlogh is gewor-
den als een byvooghft van een grooter. Ook was dit den Spanjaer niet
oneengenaem, dewij hy hier door met veel grooter gimp de grensplaet-
fen van Hooghduyftchland, oude schuyloohen der verdreeveu Neder-
laenders, in den oorlogh konde inwikkelen. Parmas voorpoet, die
van dagh tot dagh geweldigh aengroeyde, kreegh ook een dappere fleun,
aengefi den Overften 'Taxis' hem de stadt Zutphen, voorfien met
kleyne beftettin, en die niet al te eendraghtig, door verradt heeft
overrompelt, aengevoert door hulp eenes gemeenen beftettelings, dien
hy gevanghen hadt. Waer uyt hier nae 't gechee geweet, geleeghen
tuffchen d'Yffel en den Rijn, door Spaensche plunderingh en brandt-
chattingh geplaeget wierdh: fijnde zelfs onmoogelijk geweet de toegan-
ghen te flyuyn: de stadt zelfs wierdt te vergefs beleeuht. Soo fteer
verliefen toen voorneemeligt de krachten der Nederlaenders en de
geleegenheeden door oneenigheid. Niet weynigh echter van de Groo-
ten, wien de gemeene faeken, sonder hoop van redchingh, scheenen ver-
looren te gaen, fooghen yder voor figh hunne behoudenis door vergifte-
nis en foen met den Koningh, die niet dan 't betaen van eenigh
aenmerkelyk ftuk gehoopt wierdt. Dus heeft Willem van den Bergh,
die, getrouwt fijnde met Oranjes sufter, metgenoot fijner eerfte hoop
en gevaeren was geweet, door wijselueringh van aert, befootten
Gelderland, waer hy van als toen Stadthouder was, aan 't ooverwin-
ners oover te leveren: maer den bomber uytgebrooken fijnde, en hy
op nieu gedaen eedt onthaaghen, is echter overgecloseen, niet anders
voor den vyandt met figh brenghende, dan 'uytiteekende dapperheit
fijner foonen, die hy tot afval heeft getroken, schoon 't nogh in fijne
mijdrafen geplagen hadden, nogh van eeraut eenblut oontert want.
't Stadthouderschap van Gelderland is korts daer aan gegeveen aan den
Graef van Nieuenaer. Maer elendigh was den staet van Vlaendre. Ypre
wierdt van Parma beleeght. De Ghentenaers hadden Immibijfe weede-
ngeroeopen, om geen andere reeden, dan hy met een ouden haet
tegen Oranje en de Françoisien was ingenoomen: dees op nieu Voor-
scheepen gekooren, maakte van zijn opooringe predikanten de
gemoederen der gemeente gaende. De stadt Brugghse, fynde Vlaendre
in luchten brandt van oorloghe, hadt tot haeren Landtvooght geroepen
Karel, Prins van Chimay. Hy was een foop des Hartoghens van Aer-
chot, die, hebende tot verscheydemaelen, naer geleegenheit van faeken,
party gewiffelt, en jonghft van fijnen vaeder avallende, door vrywillig-
gh ballingschop den Gereformeerd Godsdiens oopenbaerlijk hadt
beleeden, dies te driffigher, om dat hy veinsche. Door dese konf-
tenaery sigh in de gemoederen der geener, die den volke de Heylighe Schrif-
ten verklaeren, inboefemende, speelde hy met de slechte eenvoudigheit
dier menchen, weynigh op loothof afgeregh, en raekte door hen
allen.
allenthalve in de gunst der gemeente. Dogh Chimay, niet min als Imbijse, hielden beyde heymelijk verfants met de Roomsgefinde, scheon fe nochtans, foo wel d'een als d'ander, eenighe der felfer voor de weerele gevanghen naemen of verbanden. Hierentuffchen hadden fe, door dit veynen van onmaetighe Godsdiens, 't ander gedeelte der gemeente foo leer ingenomen, en een figh verbonden, dat foo yemant eenigh quaedt vermoeden op hen hadt, hy den haet van al de weerele op figh haele. Dit fijn geweest de twee, die figh onderwoonden hebben Vhen- dre, dat uyftteekentd geweet, thans nogh met foo veel defigtie fteeden geterkt, den vyandt oover te leeveren. Nu van eersten af fpreaken fe, om de nootfaekelijkheij van 't weederroopen der Françoïfen te verydelen, van Kasimier, van Truxes, van bonde met Duytchlandt; niet, dat 'er eenighe hoop toe fcheen, maer op dat de tijdte en gelegengeen tot 't reden der fwaerigheeden verloopen fijnde, geen andere ooverfchoot, dan figh in 's vyandts armen te worpen. Dus hebben fy, die foo leer de vreede preeden, eerft fvyheij om te fpreeken, en daer nac ook gefaggh gehadt. Maer fe hadden hunne faecken dus beleyt, en ftoyden onder 't ghemen, als of de vreede te wachten flont, niet met Parma of de Spanjaerts, maer met de Nederlandtšee fteeden, die figh weerder onder de voorighe heerclhappy begeeven hadden. Want dit was wat aenge- naemer in d'ooreen van 't gemeen: door hy voeghende, dat de Koningh figh beraeden hadt, en vernoeght was met die gehoorfamenheid die men hem schuldhig was, laetende den Godsdiens met den aenkleve van dien Gode bevoolen. Neevens dien wierden 'er ook blaeuwe boekjens en veel practjens onder de gemeente gefayt, waer in, foo de Françoïfen, als die foo langh eenen tijdte met ooverloogh, en dat met foo ongelijke maght, de gemeene en beondere middelen der Nederlanders verfponden hadden, op 't haetelijckt wierden afgechildert: Dat 'er immers nu geene krachten meer overigh waren, nogh hoop van eenighe wythoewijche bondigenootfchap, van de waepenen des allermaghtigften Koninghs, door gedanighe overwinnenngen, hen by naer t'eenmael befoottten hielden: naemendurk, tot een klaer bewijs, dat Godt geen welgezallen hadt, dat fijnen diens met bloedt befoottet, en de offeningh van Godsdiens door gewelte en moorden als gerooff wierdt. Dogh de oude Christenen hadden feeker de heerclhappy der heydensche worften felve, jae ook in hunne bee- nighste zoede teegen hen, verdraeghen, als een noodlott hen van Godt op- gelicht; die hadt, wanner't hem goedt dacht hen daer van te verloffen, niet de volken gewaepent, maer de Vorften verandert. 't Beweit des ooverlooghs en der vreede eenmael den Vorst in handen gefeltj fijnde, was den onderdaenen buyten gedult en smeecken niet oovergeelaeten. Jae de Godtsvaartch felve dikwils midden in de verdrukkinghen figh liever wil bewarven, dan door al te grooten fryhheit verfloffhen. Veele waeren 'eronder Karel en Philips ter doodt gedoeint en omgekoomen, maer hoe veel grooter meeningte nu door de waepenen? En fseeker ghekkigh waeren fy, die eyghen misbedrijf niet hadt doen sieren; maer even elenlig hadt men hen te bouden, die, midden onder 't woeden der borgheren, fultke dinghen deeden en leeden. Die de fjaek naer waerheit ooverwoegh fagh wel, dat niet deefte reeden 't faet des ooverlooghs waeren, die men 'er voor utgaf, maer alleen de fjaafschaft van weynighe, die teegen den val hunner eygene buyten den algemeenen ondergangh des vaderlandts gefeltj hadden. Parma, niet onkundigh van dit alles, droongh op die gelegengeen aan: en, hebbende Yprc, door 't legghen van eenighe iachen, bezloof- ten, om des te minder troepen noodigh te hebben, fondt, onder den
DER NEDERLANDSCHE JAERBOEKEN. 89

Burggraef van Ghendt en den Heere van Montigny, een leegther in de Noordergedeelten van Vlaendre, om door ’t gefagh der Nederlandtische Grooten, de gemoederen hem toegedaen te zien, en die daer toe van sels niet souden verfaen, door ’t afftijden van alle hoop van byflant, tot oovergaeve te dwinghen. In ’t uytterste gedeelte van Vlaendre, ’t welk de rivierv Schelde, toen te nogh haeren dooraanden loop haft, van Brabant; naerelhand, doorneeden fijnde, van Beeveland, een eylandt in ’t Zuydergedeelte van Zeeland, affondert, en door haere kromte omvanght, is gelegen hen Landt van Waes, dat in dien tidt wierdt geregeert door den Baliluw Steeland, die sijnen vaderlande ’t felve hart, als Chimay en Imbije, toedroegh. Soo heeft nu de Koninghlijke ooverlent alhier waeren oovergekoomen, hebben te terftont, door verraadet des Landtroooghts, dit geheele gewist in hun gewelt gekreghen, beneeven de sfeeden Hulft en Axele, met het kafteel Rupelmonde, niet onbekent in d’aeloude geschiedenis van Vlaendre. Deene naem heeft haeren oorsprong van ’t woordt Rupel, een kleyn riviertje, dat in de Schelde loopt, niet feer verre van waer Antwerp en ooverfijde van den oever leght. Een weynigh dieper landtwaert in leght Aelt, welkers befettelijngen (vreemt krijsvolck uyt Engelandt) men geringe foldy, by de Vlaeminghen verfuyft om betaelen, was schuldi gh geleeven, selsf in een tijd, wanneer de soldaeten, door ’t gewelt hunner vyanden, eyghene behoefte, en voorboet der naebueren, tot oovergaeve, die ook naerhandt daer op is gevolght, getroont wierden. Maer die van Brabant en Zeeland hebben niet naegelaeten de dijken der Schelde door te fteeken, en ’t geheele landt onder waeter te fettten, bouwende eene of fieren op d’ooverfijde, om hunnen oever te veylighen, en in dien van den vyandt in te vallen. Parmâs krijschoofden ondertuffchen, om, door meeneighvuldighe onheylen, de fcheuringh en oproer der twee grootfte sfeeden bet te doen wakkeren, hebben hun leegther neergelaehn tuschhen Ghendt en Brughe; beneemende hen ook allenthalven de vaert der rivieren, om hen den toevoer af te fijnden. Derhalven verflonden fy, die, soo in d’enee als d’andere dier twee sfeeden, den Roomfchen Godsdiens beleeden, en meer andere, die door loofht, of om datte in der daet soo gevoelden, op den naem van vreele, de party der Spaenschen omhelsden, niet langher te moypelen, of naer heymelijke byeenkoommen om te zien, maar openbaerlijk gehan.haeft, en door ’t hooghtte gefagh gefyttt fijnde, pijniden he figh, om, eenighe door ooverredden, andere door vreefe, tot hun gevoelen oever te hae- len. Deehe syndelhy hebben door ’t vertrek der andere ooverhand tot Brughe gehouden, en te gelijk heeft sigh de Prins van Chimay ver- klaert. Al ’t welk den Prins van Oranje door getrouwe magiftraeten verwitticht fijnde, fiede men orde, om hem, door den Kornel over ’t regement, dat aldaer in befettigh lagh, in verfyeeringh te neemen. Maer dien felven had Chimay alvoorens heymelij omgekoft, en, sigh die ende der van de tegenwoordighe gelegenheit, om onder de gemeente te doen gelden, dat’er door hunne vyanden eenen aflagh teegen fijnden perfoon en de ftaet sels wierdt gefheven, soo de magiftraeten, als die in eenighe bedieningh waeren af, en andere, die sigh met hem verfloten, in hunne plaets gefet. Van dese daen gefytt, heeft hy de ftaet weeder onder ’s Koninghs gehoor奶粉heid gebracht, en den Roomfchen Godsdiens ingevoert. Op de felve voorwaerden geschiede d’oovergaeve van het fteedeken Damme, en der vrye algemeenschap, welke eertijt, buyten ’t gebiedt der Bruggenhaerens gefelte, en van de fwaerste belaftingh,
1584. HUGO DE GROOTS VIERDE BOEK

ghen des landts bevrĳt ﬁjnde, dienthalven met den naem van 't Vrye genoemt wordt: en in de Staetsvergaderinghen van Vlaandere gelijck reght van ﬂemen met de grootste ﬂeeden heeft. Van gelijken heeft ook Ypre, naer Ghendt en Brugge de derde der hoofdfeeden van Vlaandere, niet langher in hoop van een algemeene bevredigingh willen hanghen, noch de jammeren eener beleegeringh beften. Selts ﬁjn de Ghentenaers door geﬁanten, beftant en pantslyden tot handelingh gekoomen. Echter is de stadt behouden door de ﬂechte voorfijgh van Imbijse in 't bedeken锡ner trouwloosheyt. Want ﬁijn voornemen was geweeft de stadt Denremonde, die, uyt laft van Oranje, door den Heer van Rijhove dapper verdaedighe wierdt, aen den Spanjaert te verraeden, om hem door een dubbele weldaet te verplichten, dan te ovverwaels en luytruchtigh om verborghen te blijven. En wanneer hy nu door andere in soo heenhighe eenen aenlagh wierdt bekommt, quant hy met een gevolgh soldaeten, hem tot lijswacht toegeweeght, 't Raet- huys, en de Raeden daer op vergaerdt, belettten. Twee soo overdaedighe schelmstukken hebben de gemoederen der gemeente dermee vervreemt, dat ſe hem, oovertyght van verraet, tot halsftra foedren. Uynneemendt voorbeelde een ongelukkige ﬂaetfucht, een grijfjaer, die de grootste eerampen bekleet, soo geruyme jaeren in een algemeene gunst des volks geleeven hadt, laet ﬁjgh eyndelyk door burger- lijke tweedraet soo verre vervoeren, dat de grootheit ﬁijns schelmstukks alle meedeoghen uyttdoefde. 't Hooft der partychappen verlaeghen ﬁijnde, hoewel 't ﬁller der beroerte langhsaem by quam, hebben de faeken der geener, die ﬁjgh teegen 't lijntig beleidt der vredehandelingh ﬂelden, eenighe tijdt de ooverhandt behouden. Maer ſt was den Prinſe van Parma genoemh, de stadt, die by nae beﬂootten, en met 's wynants troepen omringht wierdt, den hongher en hun eyghen tweeraght ten prooye te laeten. Grooter hoop, en een werk van meer gewicht was 't doelwit ſijner gedachten, terwijl hy, voorvien van uytgeele en bloeyende troepen, en al de kracht der Vereenighe Geweften durch een vruchtchoos behelgh van Zutphen opgehouwen wierdt, beﬂoott ﬁjgh meester van de Schelde, en Antwerpen, gelegen in die rivier, de uynneemende der Nederlandtſche ﬂeeden, welke den toeoer, haer uyt Zeelandt toekomende, heel Brabandt door verdeelt. Op die wijfe wierdt deefde ſtaet alleen door oorloogh, d'ooverighe door behoefte en vreefe, aengevochten. Hebbende derhalven een gedeepte ſijns leeghers overgeef, verdrijft hy d'oorlooghchemen der Nederlanders, en versult den oever der riviere weederfijts met geschat en krijgsvolk. Maer die van Antwerpen, ﬁende dat alle hunne gronen aan de tijde van Vlaandere tot den wynant oovergeegaen waren, hadden, om de vaert te versee- keren, onder andere twee schanffen van de grondt doen opmaelen, welker eene was gebuwt beneeden de stadt, by 't dorp Lillo; d'andere op den oever van Vlaendere, achter Hult, een ſtaet in 't Landt van Waes. De laetfte, aengesien 't maer half voltrokken werk was, wierdt beformt en vermeelt; 'tandere, met merkelijk verlies der Spanjaerden, ver- daedight door den Heere van Teligny, foon des Heeren van de Noe, nayveraer ſijner vaederlkhe deughden. Dogh de dringhinghe gevaren, die den Staet allerweeghen oover den halsvien, wierden door de dood des Prinsen van Oranje geweldigh voortgedeven, op een tijdt een hooghten ongeleegen, liens we op de Nederlanders, welker ﬁeken bijster verwart, en in een jammerlijken staet ﬁijnde, door 't beleidt van hen alleen konden geret worden; niet men op hem self, hy kon niet schijnen.
WILLEM DE EERSTE.
PRINS VAN ORANJE.
De Moerke des Prijzen van Oranje.
t Deft, in den Jaare 1584.
Graafstede te Delft opperecht ter eeren
Willem van Nassou, Prins van Oranje.
sijnen onttidigh gestorven te sijn, die den gemeenen wel- en qualijk-
vaert, waer an hy de sijne allernaeuft gescchaekelt haft, in 't aenwaffen
der onheylen, onttrukt is. Want nae sijn overlijden laeghen de
faecken, door inwendighge beroerte, en geduerighge overwinnighgen der
vyandyn, elendigh aegemait en onder de voet, tot dat de Staat der
Vereenighe geweften, en eenighermaetn hy selp, in sijnen soon begon
ter heeleyven. Hy is tot Delft, in Hollandt, met een koekheel doorschoo-
ten door Balthar Geerardts, Borgonjon; die, geprikkelt door beloo-
ningh by den ban belooff, of gedreven door heceten yver voor de party
der sijner, sijn gemoet gelijk tot den aenflag, soo ook tot de straf oover
dat schelmsn, door een wondere stijffiniichheid verhart haft. Nogh
ontbraeken' er geene die hem preefen, hoewel Parma, een Italiaen,
wanneer eenighge verfochten algemeene vreughe teekenen, over't aamraken
des vyandts, te mooghen pleeghen, uyt eerbiedt tot sijn eyghen
achtbaerheid en 't reght des oorloghs, sijn heeft geschaemt die toe te
laeten. Het eenigh woordt des flerven tot lout is geweect: Erbarm
u uwe volx. Waerom ook fy, die hem feedert 't helen nae den ouder-
dom, nae by, en als innerlijk, gekent hebben, niet twijfelen, of die
verscheydenheit der gevallen, welke hy van sijn eerste jeugt, tot over de
vyftijgt jaeren toe, haft uytgesaen, insonderheid feedert hy, hebbende
op sijn genoemen een faeke vol van afgunst, vol van swaerigheid, door
gramchap en waepenen der maghtighen, door achterklap en laateringh
fiijns gelijken, dikwils ook door morren en misnoeghen der gemeente is
vervolgt geworden, hebbe hem, gelijk verdraeghsaemheid in meening-
vuldighge verwisselingh der menschelijcke faecken, soo ook een ernstighge
Godtvrucht, onverwikkeld ingeboeft. Derhalven heeft hy sijn
altoos, gelijk sijn lichaem door geen arbeit afgemait was, in d'uytwer-
kinghen sijn eedelen gemoets uytstekende gedraeghen, in voor en
teenigspoeden eeven onverfettelijk. Ten bewijse sijner onthoudenheit
en teegenfpoet, ftaet, miyns oordeels, niet te verfwiigen, dat Oranje,
verre van vets 't allerminfte voor sijn, uytgenoemen den roem eener
uytstekende glory, uyt den borgerlijken oorlogh veroort te hebben,
selfs den ftaer sijner huystsaecken en middelen, die hy, uyt eyghen bewe-
genis, vlijtigh ten gemeenen bestfle hadt aengewent, in bijterere флomer
en verwarringh, onder kinderen van vier huwelijken, heeft naergelaet.
Sijne eerste gemaelin, gefrooten uyt den huysfle van Egmondts, was de
Graeven van Bucre en Leerdam, by welcke hy heeft gewonnen Philips,
dien de Spanjaerts gevankelijk hebben weghgevoet; en Maria, naemals
gemaelin des Graeven van Hoohenlo. By sijn tweede gemaelin,
doghter des Hartoghen van Saxen, Keurvorst des Rijx, hadt hy Maurits
met sijn fuffer. Ten derden huwelijcke was Oranje getrout aan den
huysfle van Bourbon, uyt 't welk hy geen mannelijk hoyr gefien haft,
maer verscheeyde doghters, die alle, soo in Dyутschlandt, als in Vrank-
rijk, tot treffelijcke gelegheenheeden sijn gekoomen. Sijn laetste gemaelin,
doghter des Heeren van Coligny, eerstts Ammireal van Vrankrijk, en
hooft der partychappen, die den flervenden ooverleeft heeft, was
moeder van Henrik Frederik. Noyt is' er uytvaert met soo grondelijck
hartenwec, en by naer vertwijfelheit des volx, gehouden. Troostelijk
echter was 't, dat men Maurits, die, toen * achtien jaeren
oude fijnde, figh tot Leyden in de studien der wijsheit oefenen-
de, om sijnen imborst geschaepen ter deught, en om de welldaeden sijns
Vaders, grondleeghe der vryheit, door een dankbaer geheughen
te erkennen, de forgh des algemeenen bewints kon oplegghen. Deesf en sijn plaat-
hadt gekoomen.

1584.

Hy heeft
* Gebooren
den 13.
Nov.1567.

Sijn voorn
Maurits in

Sijn lijk-

*f

De clo-

Mij

Gedt-

vochtige

woorden
des

flerven.
had de Vaeder, in de verdeelingh zijner goederen, onder andere middelen, toegewezen Vliëlinghe, 't eenmael onwijnlijk om hare gelegenheit, benevens Veere, twee steden in Zeelandt, hebbende die voor deelen gekoöpt van hen, die 's met den tijdel van Marquis besielen, en uyt dien hoofde in de vergaedingh der Staaten deselven Landtstijns de voorzittingh hadden, behalven dat ook die twee steden 't regt om neevens Middelburg, Steriksfe, Goes, en Toolen te stemmen hadden verkregen, fijnde 't regt des Abts, die in voortijden eerst placht te stemmen, verforven. Dan aengenomen men buytens 't Landt nae yemant omfâgh, dien men 't hoogh bewint moght opdraegen, wierdt aan den jonghen Vorst gegeven de landtvooghy van Hollandt en Zeelandt, en het Steedehouderschap der selver onder hem aen den Graef van Hoopenloo, die figh in verfeyende gelegenheeden treffelijk gequeen en vermaakt gemaakt hadt. 't Beflier van Vrieslandt wierdt, ter eer ften van dat doorluchtigh, huys, en om den Staat by uyttheemfêe aedeldommen aengenaemer en meer aenfienelijk te maeken, gegeeven aen Willem, foon van Graef Jan van Nassau, wien fijn oom al van te vooren in die geweften hadt gefoon, hoewelweder waeren, die oordeelen, dat men fulk een bewintt inde feeten, booven andere, behoorde op te draegen, al te voorbaerigh voortflaende naer een ontijdighe vryheit, welke fyn onmaghtigh te draegen, toen inforderhem twiftigh en in seascheurgh raekten, terwilfs, 't hoogh bewint der fâcken naer figh trekkende, die van den Hoove aen d'eene fijde ten exempel trokken de gewoonte ingevoert onder de Vorsten van Borgonje; de Gemaghtighde der Staaten van Vrieslandt aen d'ander fijde by braghen, hoe hunne Vergaedingh onlangs op 't goedtvinden van Oranje, en 't voorbeeld der naeberen, was ingelfelt; d'eerste op de maght der steden, deefse op de middelen der Eedelflieden, die in't beft der Landen waeren, steunende: op welke gelegenheeden Verdugo alle nyverheit inspannde, aengenomen hy 't maghtighfte leeghe hadt, schrik van waepenen en roem van goedertierenheit te faemen voechgh. Maar Graef Willem, met een behoorlijke gemaëthightheid tuʧlichen beyden gaende, heeft d'eerfte heevigheden der partyfchappen, die de vinnighste fijn, ingebonden; en, figh ondeiffen, alleffins van de grensplaatsen verscekkerende, den vryant niet anders dan 'tuytloopen op vrybuyen en roeven oovergelatuënt. dus is 'er tydt gegeeven, om, door handelinghen en uytspraak van bemiëdelaers, de gereevene geschillen ter needer te leghen: en den Gemaghtighden der Staaten gelaft, 't gheen hen by d'algemeene vergaedingh fôude werden opgeleght, uyt te voeren, en op 't beftier der daegelijche voorvallen van Staat te beraemen: 't Hof fôude, naer alle andere, kennisse van reghtfâcken neemen: en van halfâcken alleen, gelijk onder den Huysfe van Borgonje: daerenbooven, neeven des Landtvooght, 't verkiefen der magistraeten in de steden waerneemen, als de partyfchappen min onderheevigh fijnde, behalven, dat die van Leeuwaerde en Franeker 't regt van vergaedingh en fih behielden. Den steden, die voor deeven niet anders als vleken, verdeelt in drie landschappen, Offtergo, Westergo en Seevenwolden, onder de selve getelde hadden, is thoen, en hun gebruik en gefâgh door den oorlogh merkelyk aengwaffen fijnde, in die nieuwte vergaedingh der Gemaghtighden het derde deel in 't bewint der fâcken gegeeven; dan echter was de eendracht onder hen niet foo fêer ter goeder trouwe geveft, of de gedempte vyaandschappen quaemen somwijchen weêr uyt te barften; inforderheit als'er wierdt gehandeld oover 'tuytvinden van nieuwe belastingen, waer in de Landtvooght verboodt meerderhiet van stemmen plachts.
PHILIP S. GRAF VAN HOHENLO.
VELDTOVERSTE TEN DIÉNSTE VAN
DE VEREENIGDE NEDERLANDEN.
plaeð te geeven, als hy de naeberigh volken, een gewoonte onder de
Vorstelijcke regeringhe niet onvoorlichtigh ingevoert, maer gevaarlijk
voor de vryheit, ten fy voorlichtigh beleit en lifiede ten gemeenen nutte,
in plaeðs van reght, fïghe schrap stelen. Waerom men, mijns gevoelens,
fïghe, door alle de geïschiedenissen des oorloghs, en inonderheid in die
tijden, fighe te meer verwonderen moet over de dappere moedt der
Hollanderen, wien nogh den afval hunner bondgenooten van allen
tijden, nogh 't vermeeninghuligden van schattinghen in 't midden van
geduerigh neederlaeghen, immer gekreukt hebben, nogh fels des
Prinfsen dood, soo fëer dat te foghten hunnen vrede te maeken, acht-
tende, dat door het lokaes van dien naem een oovergaen tot hunne
voorlige flaevernvy gemeent wierdt. Maer Parma, even of den oorlogh
dus langh hadt gevoert geweet om Oranje, wien de Goddelije wraek,
as eenige oorfaek hunnes afvals en 't verbreeken der verbonden,
nu verlaeghen hadt, noodighe hen tot boetevrijheid en hunne
oude gehoorsaemhët: dan fiënde dit alles standvaartigh afgefaeghen,
ordeelde hy voor het naeft de begonne beleegeringe der Schelde te
volstreken, waer toe hy de dijken van Brabant met fërken voor-
fiëet, en op bequaene plaeðten doorsteekt, om d'aeenleggende landen on-
der waeter te setten. Daer nae, verlaetende Lilloo, dat hy eenighe tijdt te
vergeefs beleeget hadt, rukt hy inder jul syne leeghe nae Denmonde
(een gedeelte van dat Vlaendre, waer voor de Graeven certijds geen van
beyde de rijken gehoorsaemhët schuldig waeren) en hebbende de sladts
grachten om de muren droogh gemaakt, dwinght hy hen, die geen an-
der fërkte, dan hunne beletingh, hadden, fighe oover te geeven. Voorts
fent hy een gedeelte fijner troepen oover de Schelde, om den handel tuss-
en Brussel en Antwerpen af te stijden, en neemt Vilvorde, welk
fleedt men aen de rivier de Sinne tusschen beyden leght. De Ghentenaers
daar beneevens, fiende de waepenen der Hollanderen elders in 't werk,
fîghe fonder hoop van byffant, worden te ræde den dreygenen nood-
dwangs, door een fpoedighe handelingh, voor te koomen, door bemid-
delingh van Champigney, die, in diefe stadt gevanghen, en in vryer
bewaerigheid gehouden fijnde, byten fôrght het ampt van gefânt bekleede.
Dant hier in wordt ook geroemt de schraenderheid van Richarrot, dat hy
in 't opstelfen der voorwaerdens van oovergaen, niet gefint den Gerefor-
meerden Godsdiënt in te willigen, fighe dien aengaende niet eer ver-
klærte heeft, dan wanneer, de gemoederen tot vrede geneeghen fijnde,
't niet veilygh was te rugh te deyfen; als ook een tweede greep des sêl-
en, waer door hy, tot voldoeninghe der wraek, fes uyt de borgheren
ten welgevalle van Parma, hadt uytgefloten, ten grooten voordeele,
terwijl een yerter gevaer, dat hen allen eeuen nae was, voor fighe in 't
bëfonder pooghde af te bidden. Parma booven dien, indachtigh der
geschiede dinghen, en befórght voor het toekoomende, verflyemde niet
't kafeel weeder op te maeken, om de ongebondenheit der ingefectenen
in room te houden: en fighe nu meefter fiende van geheel Vlaendre (uyt-
genomen twee fêfteleen, Sluys en Oostende) heeft, om dentoever van
leevensmiddelen en de behoeften van oorloghs, die van derwaerts aen-
quaemen, bequaemelijk in 'tleeghe te krijghen, een vaert gegraeven tot
aen dien oort des oevers, daer hy fighe hadt ter needer geëlaffen. Hier-
entusschen hebben pry, wien de fôrght en 't beftier der stadt Antwerpen
was aenbevoelen, begonnen den byffant hunner Bondgenooten te ver-
foeken, nieuwe belaftingen op te stellen, door Nederlandt en Engels-
landt volk te werven, en feeker de beleegerden hadden geen dingh in
Mij grooter flant.
De naeuwren verzuimen den tijd van ontset.
Men ver-kijft Vrankrijk,

1584.

De Nederlandtsche Jaerboeken. 95

schappy der Françoisen in Italien, die der Engelschen in Vrankrijk en in
Yerlandt sijn ten utterften gehaet gemaakt hadt: dat by dese 't gemeene
beft behartigt wierdt, met spaerfaem lighten van schattinghen, dat al-
daer de wetten meerder kracht hadden, en de Koninghlijke hoogheit niet
ontbeap't was. Dat by de Françoisen de seen door gierighet bedorven
waren, en den vaderlande te dienen ten duerften moest gekooft worden;
Dat men in Engelandt strenghe reghten hadt op 't preffen van krijgsvolk,
op 't bestieren der weeven: ongemakken, die, met hoedaaeanne punten
men haer in 't begin ook pooghde voor te koomen, allenskens door
voorbeeldt influyen. Maer men was met Engelandt eens in Gods-
dienst, dien men in Vrankrijk allerweegen door 't pleeghen van greau-
welijke wreeft- en trouwloos-heeden pooghde te vertrecden of uyt te
roeyen: hier teegen voorfagh men aen d'eene sijde de hoop op 't huys
van Bourbon, dat den selven Godtsdienst handhaefde, tot de Kroon;
dat aen d'andere sijde 't feer onfeker was, wie naefaet in het rijk moght
fijn, en onder de voornaemfte, die daer op toeleyden, de Koninghinne
van Schotland, verbonden aen Paus en Spanjaert. Dat de Franfche
moogenheit groot, en 's vyaands by naer gelijk was: minder de krachten
van Engelandt, maer fterk ter fee. Dus vondt men meerderfijts teegen een
gefelt der teegenwoordighe fieken en de reekeningh op 't toekoomende.
Eyndelijck verkoos men Vrankrijk, op eyghen aenraeden van Engelandt,
dat sijg bekennende fwaeker te fijn, evenwel onderfiant, dan nae 't
ontfanghen van waftte onfeler, aanboodt. Dus is 't, dat den hoo-
ghen noodd der tijden d'oude vyaantschappen, en die, welke door de
daedt van Anjou vernieuwt waeren, heeft ooverwonnen, 't gheen ook
een wightigh geheym heeft aen den dagh gebragt, te weeten, dat de
Nederlanders konden onder een heer leeven, maer onder den Spanjaert
niet en konde. Want men eyfchte ongelyk minder voorwaerd, dan
men François hadt voorgefheven, en de gefanten hebben de geheimfte
punten hunnes berichtschierts, uyt vrees voor aenfioot, daeltelijk oopen-
gelgeht: ook wierden onder de felve befchanfte, die hunne al te groote
liede voor de vryheit moghten haetelijk maeken, naeementlijck, Dat
de Staeten fouden moogen vergaerden, t'elkens als 't hen believe, fonder
's Koninghs verlof; den Raedt belaen uyt Nederlanders; de Land-vooegden en Magiftraeten uyt een genoot getal gekooren
worden, geen ampten gegeeven, dan aen lyuden, die den Gods-
dienst, door hunne gewesten in 't algemeen aengenoomen, beleeden:
howel eenighge Landtschappen in 't overflappen deeffe punten niet
bewillijgh hadden. Welke dinghen, door een langshaemer handelingh,
dan de dringhende noofzaelijckheeden lijden konden, oover en weer
gehuuff sijnde, geviel 't ten laeftten, dat, niet min in weerwil des
Koninghs als der Nederlanders, hun ooghmerk, om figh teegen den
lyupenden Spanjaert te vereenighen, en elkanders ftaet en belanghen,
door weederfijdighge hulp en byfiant te verfeekeren gebrooken wierdt.
Henrik verklaerde, dat hy feer verheught was in de cere hem aengedaen,
dat ook sijn meeningh was gheeweet die t'aenvaerd, maer de binne-
landtsche beroerhten hem verhinderden. Want Koningh Philips, beducht
voor verminderingh sjnner krachten, onfoorderh in dien tijdt, hadt het
huys van Lotteringhen, welker moogenheit door Vrankrijk die Kroon
nu voorlangh in 't oogh gefteeken hadt, door heymelij onderfiant tot
de hoop van groote dinghen aenghemoedigt: die, hebbende een fae-
menweeringh gemaekt, ten breesten opgaeven het handthaeven des
Roomfchen Godtsdienfts, 'tuytroeyen der geener die'er van verfchielen,
t'verlichten der belaftinghen, en meer andere dinghen, bequaem om de gunst des volx te winnen, verfmaedende den Koningh, die liet blijken, dat hy voor hen bevreest was, des te baldaedigher, hoe hy milder was in hen alles in te willighen: en nae dat, hy fonder kinderen, fijn broeder doodt, Karel van Bourbon onder de Prinfsen van den bloede, soo om fijnen ouderdom als geefstelijken staet onmaghtigh, d'andere door den Paus in den ban gedaen fijnde, de erffenis der Kroone en het naefstaetschap in 't rijk feer onfeeker geworden was, verklaerden fe ten laeft- ften oopentlijker, dat hun geflacht fijn afkomst hadt van Karel de Groote, wiens ftaet verworpen en voorby gegaen fijnde, de Kroon fes eeuwen langh door Hugo Capet beweldight was gehouden. Door deefè ftaetsfucht is 't, dat Henrik, die t'eenen dekmantel fijner vadtfigheit de hoop tot vreede voorwende, figh een geruymen tijdt heeft laten ringeloorenh en beftieren; tot dat hy, fijnde de oneenigheeden in oopenbaere weederpartijheid uytgebarsten, te spae-width geworden is, hoe de vermeetelheit door veel toegeeven ber getercht en gaende geworden was. De Koningh dan door deee beletfelen afgeschrikt fijnde, heeft men fefls niet konnen verkrijghen, dat de Koninghinne moeder, of den Koningh van Navarre hunnen naem leenden, om 's Koninghs onderf- ftant te bedekken, nogh 't fluyten van den doortoght der Franfche grensplaetfen, om den vyandt tot behoefte te brenghen.

HUGO
1584.

De Bondsgenooten van Vrankrijk, niet aengenoemt sijnde, neemen andermael hunne toevlucht tot Elisabeth.

Ondertussen vallen magtighe streeden af.

Ontijdige raadigh van die van Antwerpen.

Parma's nijverheid om Antwerpen uyt te hongheren.

Synewerkg.

Achteloofheyt der Nederlanders in die te streeuen.

't Kasteel van Plaisance wordt aan Parma weedergegeeven.
Naarder afbeelding der werking van Guinebellsie brandescheepen.

1. Dussman Schipbrug. 2. Het brandslachte de Anep. 3. Het brandslachte de Fernia.
De Schipbrug des Prijzen van Parma over de Schelde.

4. De andre, kleener brandvloot. 5. De Schepen S. Marje op den Maarghen eever.
PHILIPS VAN MARNIX.
HEER VAN SANT ALDEGONDE.
BURGERMEESTER DER STADT ANTWERPEN.
DER NEDERLANDSCHE JAERBOEKEN. 99

1585.

wonderen, als het te vernielen; naendae en oever weederfijts soo dicht met werken en geschut beplant fount, dat het naederen was verbooden. Jaeselfs de feheepen, die van binnen gevult met buffelkruyt en ferkfiezen, metullen donder en verbolghen blixen van een berften, en meer andere dinghen, te laet in 't werk gefelt, hebben, soo door het ontijdigh opspringhen, als 't beteekenen, daer van de beleegderen, hen die tot duytsvoeringh gefal gt waeren, verwittigheden, en ook ten deele door 't quaelij betrachten der gegeeven orde, hun ooghwt in duytswerkingh niet kunnen berekyn. En de Schelde dus ooverfeltert fynende, veel'er niet anders te doen, dan oover de velden, die de rivier hadt blank gefelt, lijftocht in te brengen, welke vaert belet wierdt door den Kowwefeinich dijk, uytteckende booven de ondergevolye de weyden van Brabant, dien de vyant ingenoomen en door eenighe sterkten in fijn gewelt gekreegen hadt, 't gheen de Nederlandsers te doen fount, en verfuyt hadden. Deefen hebben die van Antwerpen en Zeelandt, ten dien eyndynderwaerts gefonden, van d'cene en d'andere fijde gelijkerhant aengevallen: en hadden hem nu rechts ingenoomen, maer wierden, hoe dapper se figh in de heevighe des gevechts queten, dermaeten door 't vyantds geschut van verre verfonden, dat se figh ten laatst genoemen fiek vonden de plaatcs weederom te verlaeten. Met deefene neederlaech hebben die van Antwerpen ook hunne laetfte hoep verlooren: en die fladt, gefet op 't koopmanfchappen, fiende eyndydelij alle wegh van byfalt afgeheven, de beneautheeden, die hen door dooberheid van lijftocht booven 't hooft hinghen, niet willen uyttaen, als niet langh te voeren een gelijke nooddrongh, en 't druyflchen eeniger roervinken, de fleden Bruysel en Mechelen perfen figh aen Parma oover te geveen: welker voorwaerden veel harder vielen, aengeffen fy, nac't verbrecken hunner voorrechten, de maete der dienstbaarheid van den Koningh moeften verwachten. Derhalven heeft Antwerpen den tijdt, die haer voor 't praemen des uyternen noots nogh ooverigh was, befeest in 't afkoopen van 's ooverwinners goedertierenheth, die selfs ook jachtigh om de gloryo fijner fceghhe te genieten, en om andere fleden, door dit voorbeeld, tot oovergaeve aen te iporen, 't meerdendeel heeft ingewilligt, behalen dat die figh van den Roomschen Godtsdienct hatten afgegheven, gehouden wierden, nac't verloopen van vier jaren, gegunt tot reddingh hunner goederen, te vertrekken. Op deefse felfde brugh, een werk gedenkwoerdigh onder allen naeoomelinghen, heeft Parma, 't eerbewijs fijner fceghhe, 't Gulde Vlies, hem door den Koningh gefonden, omgehanghen. Korts daer aen heeft hy 't kafteel, daer 't fteedewaerts van te vooren, uyt yver tot de vryhed, afgeworpen was, tot flijvingh fijner heercsghappy, weeder opgemacht. Groot was de achtbareheid, geweldigh de krachten, die soo beroemde fladt den Spanjaert toegebracht heeft; echter niet van soo groot een naedruk, dat se, als de meesten toen oordeelen, al 't ooverighhe met figh fleepen foudhe: 't gheen door d'uytkomft soo integendeel gebleeken is, dat die van Hollandt, onaengefien wfaere koften en uytneemende moeyte, aengewent tot ontfiet dier fladt, figh echter 't laffertli vermoeden van ghefonde trouw des bondgenootschaps, niet onttrekken konden, als se gepooghthadden anderer onheylen t-hunnen eyghen baete te bekeeren. Maer in tegendeel hebben se Aldegonde (want die was de fteevooghdy aenbevoolen geweect) des bitteren ondank geweect, die, nae dat hy was in Zeelandt aengekoome, en de vinnighste heevigheeden fijner bechuldighers, benee Evens gijslinig, doorgetaan hadt, voortaan in eere wierdt gehouden.
den, fonder nochtans oyt meer in regeerinck gebruykt te worden, en
dienthalven sijn vernuut, bet op vrede, dan op oorloogh, afgerecht,
aent betrachten van beëndere oeffeninghen, en de geruhtheit lijner studien, in den ouderdom besteeck heeft. Door 't ooverstelpen van foo
veel onheylen is ook de dapperheit des krijgsvolks afgemadt, dat, terwijl 'er
nogh hoop was, om den vyand van Antwerpen te konen aftrekken, 
geleide door den Graef van Hooenlooo, gelukkig binnen 's Hartogen-
boesch geraeckt was, dan genootfaeckt die van ftonden aen te verlaeten, 
foo door vrees als onvoorlohtigkeit, terwijl het, fonder verder nac de
poort te sien, of op vyandt genoegh verdacht te sijn, aen't rooven valt.
Maer de Roomsgefinde hebben Nijmegen, een flaad in Gelderland, 
met het fledeken Duylborg, getijdt door de feeghe hunner party, den 
ooverwinnaer toegebracht. En rondton in dit gewest wierden de Staert-
fehen, foo door reukloofheit der ooverften, als vadtighit der gemeene
knechten, doorgaens geveeghen. d'Algemeene verleegenis boovende 
verwaerde door de meenighe der elendighe ballingen, die, geweeken
uyt Brabant en Vlaender, Godsdienstshalven, of om dat ie sijn op 
theeondige voorwaerden niet darten betrouwen, ter oofack des onbil-
lyuytleghes, en eyndelyk uyt gebrek van koopmanfchap, sijn door 
Holland en de nabcueryyge eylanden verpheyden, en der silver fleeden 
krachten, door den oorloogh uytpuytgeput, foo geweligh hebben doen 
toeneemen, dat men sijn, niet langh daer nac, een gewenster flaat en 
feeghe moght beleooen. Hierentuflchen waeren de gemoederen nauylx
langher maghtigh 't afwachten des Engelschen verbondts te draeghen.
Wy hebben verhaelt, dat de hooghe Ooverheit Elisabeth was aengebo-
en. Maer die voorflichtige vrouwe, afkeerigh van den haet, haer te
duchtcn uyt den lafter als hadt fe de heerschappy onderkoopen, heeft 
de geweeuwyghe, nogh haere aebthaeerheid en flaat, door foo nauwe
bondgenootfchap, in de haechelijkheid der facken willen inwikkelen. 
Raedtfaemer daet haer geheyne fjerkeren haer moogenheit in Neder-
lande te hebben: en aldaer door maetelijke krachten, en weederom
door 't affenden van volck, om op de kufen van Amerika te rooven, 
den Spanjaert af te matten, tot dat hy, de gemoederen tot vrede
gecreght fijnde, die verdachte heyreleghers quam op ontbieden. Der-
halven heeft fe bysfiuant toegegheft, en door een verdaegdgeschriift betueyth
de wettelijkheit deselven, verhaelende daert in, de gewoente der Vorfhe
van onderdrukte volckten te hulp te koemen, d'onde uypvibsstenijf en Engelfe-
sche en Nederlanders, aengerecht tot onderlinghe vriendschap, met een 
beelijgh uytvaeren teegen de schelmsche aenflagen der Spanjaerden. Voor-
wendende ook boovenden den Godsdienst, welkers handthavinghe haer
imper, fonder eenighe begerlijkheid tot eens anders goederen, hadt te
harten gegaen, roeven de facken in Vrankrijk en Schotland. De pun-
ten des verbondts op 't papier gebragt fijnde, quaemen meerendeels uyt
op den fin van 't eerftte verdragh, en dat de Koninghin in Nederland
onderbonden fonde vijf dusgent knechten, en dusgent ruyters: dat haeren
Algemeinen Stadthoubt, te stellen oover haer krijgswolk, benevens
nogh twee Engelsche daerenbooven, in de Raedt van Staette fonde plaets
Punteer hebben, en soo oover d'algemeene Staets- als krijgs-facken groeopen wor-
den: dat de Koninghin een oloot uytvuertende, de Staeten gelijck getal
Scheepen daer fouden byvoeghen. Tot verfekereinck van de betaeling
heer onkoften, haer te doen ten eyndede der oorloogh, wierden in handen der
Engelsche beftettelinghen geleevert de verpandte fteefede, den Briel en 
Vlielinghe, fonder dat hen vryfont in 't fluk der burgerliche regeerinck
yet
ROBBERT DUDLEY.
GRAAF VAN LEICESTER.
1585. 

**DER NEDERLANDTSCHE JAERBOEKEN.**

yets te veranderen, met het slot Rammekens, in Walchere, niet buyten vrees voor het toekomende, die hen de teegenwoordighede noodafscheelijkheid had doen ten ijde stelien. Tot Opperkrijgschoof der Engelische hulpstroopen was gekooren Robbert Dudley, Graef van Lycefter, een uytmundent veynser van deughen, die de gheaepte en ongelykykheid opgeblaesheid des Dudley'schen geslachts onder geen onbevalighe beleeftheit wiit te vermommen. Den oorsiir is hierop opkommen (want de doorluchtigheid sijns geslachts was gereckent onder sijne teegenspoed) heeft haeren eenvaand in den kerkere genoomen, waer in hy Elizabet, door arghwaen haerer futter neeuen hem opgefoloeten sijnde, meer dan den teegenwoordighed staet der faeken meedebragt, hadt weeten te believen, invoeghel dat hy door eerbiedighe gedientjigheidheen, en dat hy deelgenoot was haeres ongeval, haere loete hartsachtigen (waer toe fy haer, als een vrouw verruiken liet, echter niet foo seer, dat se haere mannelijcke forchhen ter fijden stelde) gewonnen hebbende, haer hert deraemt door een welgeleepe ooverboodigheid heeft weeten te bekrupyen, dat, nae yders gevoelen, fy nu tot de Kroon gekeomen sijnde, wierdt geoordeel, hem ten huwelijk verkooren te hebben; 't welk, schoon 't, uyt vrees voor sijne naeyveraers, is achter gebleeven, is hy echter tot de hoogheere wasdigeheed in het rijk verheeven, en, hoe seer 'er d'afgunt teegen worttelde, in 't midden van maaghtige vyanden, ten eynde toe ongekreut gedraeghen. Sijn aenkomt in Hollandt wierdt bejeengt met onuytfpreekelykhe geneegenheit der gemeenten rhemwaerts en vleyery der Grooten. Want om dat sijne weenen, sijn gelaet en reedenen een bevallighe meldeyst inhanden, wierdt hy alleynse aenghen, als een die quam om den vervallen Staet der Landen te herstellen: hem ontbrak ook geen mildaedighed omtrent luiden van letteren en vermaert in roem van waepenen: en men haette figh foo seer, dat een uytlander, een man die onder den sijnen geensints onbevlonnen was van seeden (want, na de dood des Graeven van Eflax, wierdt hem naegegeven, dat hy seels dat huys geruynd hadt, om 'er voor sijn een huwelijk in te vinden) voor aller hy eenighe proeftukken sijns aerts hadt laeten blijken, de Oppervoeyghy der Landen, in der forme, gelijk die, ten tijde van Keyfer Karel, was bedient geweest, benevens het opperst en volkoome gebied, foo in waeter als te lande, en het beleit der geldmiddelen, wierdt aanbevloollen. Den Raedt is hem op die voet toegevoegt, dat hy de perlonen, die neeuen hem te stfen hadden, uyt een genoemt gat, seels kien foudde, en hy alleen eenehermaete de tijmen van alle d'ander opweeghen. Aengenaem infoonerheit was sijn gebeerte van Godsbruut, die 't begin haerer heerschappy nam van den Godsdiens en 't beraemen op kerkelycke faeken: en den verfchen gaat teegen den Har- togh van Anjou, die een geheel andere wegh hadt ingepleeghen, was hem befoender gunstigh. Men vond'ters seels die hem booven Oranje stelden, hoopende dat ooghlyuykingh des te minder plaets foudde grijpen, als 't hem, ondersteunt door eygenden vermooghgen, en de vriendschap eener uyttfeekende Vorfítinne, gemakkelijker vallen foudde, reght doorgaende, op niemant te paffen. Maer oovermaetigh was de eere en achterbaerte, daer toe hem, eenighe uyt staetfucht, andere, die eenvoudigher waeren, enkelij om de Koninghinne te behaeghen, opbeurden; 't gheen echter vry inteegendeel is uytgevallen, foo dat se figh ontshulbighen moesten voor haer, welke heeft willen schijnen beducht te sijn, dat men de hooghe Ooverheyt, die fy hadt afgelaeghen, door den perloo van Lycefter pooghde in te voeren; ten fy miffchien haer, wien sijnen

N iij aert.
aert niet onbekent was, arghwaen, die nogh verder fagh, in den boe-
fem flak. Niet langh duerden 't, of de Graef fagh figh omheint van
vleyers, een verderfelijke plaegh, die alle moogenhenen beloopt, door
welkers oorblaeft, waenende de wegh ter heerschappy gebaeht, hy
geaeft (volghens den gemeenen aert der menschen) wanneer de Staeten
tu lijnen naam in piechtighen eedt, en andere hoogheeden van Staet
begonden te gebruiky, de weldaet hem beweessen 't hunner eyghen nae-
deel aengewent heeft: en, als waer hy tot beheeringh van een ooverheert
Landtschap gefonden, pleeght hy heymelijk raedt, allermeest met Engels-
sehen, op wat wijse hy fijne heerschappy soude vesty. Voorwaer dem
aert en seeden deeser volken vanhellen dapper van der anderen. Want
'd'Engelfche, gelijk se fiph, en met alle foort van ootmoet, dienen, foo
ook tot flaet en weerdigheit verheeven fijnde, wordt hyne opgeblaaig
laetdenkheit foo groot als hunne voorigheid deemoedigheid: den aert
der Nederlanders, is te gehoorfaemen en te gebieden met gemaetighiteit,
'en geen volk is'er dat fijne Ooverheeden getrouwer liefde draeht, of op
de felfde, wen se figh van hun veracht hien, onverfoonelijcker vergrimm.
Al 't welk Lyceefter geenfints ooverwegende, en daer by onbewuut,
dat die hem dit bewint en deese weerdigheit gegeeven hadden, de maght
die, wen 't hen oorbaer dacht, te weederroepen bleef (foo fterk een
vertrouwen fetede hy in 't Engelfch krijgsvolk en fijne teegenwoordighe
hoogheit) fijne halfherreighheid begommen heeft den losfen room te geeven:
de dat des te gevaerlijker, om dat nogh hy sefels die diepste geheymen
van Staet der Nederlandtsche faecken doorkeeken hadt, nogh die daer in
beeter bedreven waeren gehoor gaf. Onder fijnen aenhangh voeghden
figh ook eenighe Nederlanders, maer fulke, welker middelen en gele-
genheit, 't fy door oorloogh of door eyghen ooverdaet, te gronde ge-
raekt fijnde, figh pijnden d'armoede, als het ondraeghlijkst aller onheyl,
door dienstbaerheid, hoedaenigh die dan waere, rontvlyden; andere,
welker vaeederlande de vyandt hadt vermeeftert, gewoon in aenien en
in achtbaerheit te leeven, en konnende geen vergeeten leeven leyden,
faecken gheenen anderen trap om groot te worden: d'anderen fnakten nae
veranderignh en nieuwheighden, om hyer sefels wil: onder welke figh
daer nae, gelijk 't in alle berouer toegaat, menghden trouwloofe ver-
raeders, die voor den vyandt, wen 't hem geleeghen quam, te koop
waeren. Duldaignigh was de floet, die den Oppervooght der Nederland-
aren fleets verfelde, die eerft van der fijden vyulen achterkip teeghen den
Staeten uytstloeghe: daer nae, krijgende 't befit fijner ooren, het gantfche
lichaem van den Staet, om de schult van 't een of 't ander lit, in 't
openbaar begun te lafteren, als of'er voor den vyandt niets verhoolen
bleef, niets, of hy konde het onder fulk een breeds meenighe, die op
eyghen voordeel lijdigh gefet was, achterhaelen. Dit felfde geöffchaph
diende figh van 't exempl of de Prinfen van Oranje, om hem op den
wegh ter Opperreerchappy onverfettelijk te doen voortlaen: fachtelich
liet hy, die lichtelijk alles geloofde, dit aen figh leuen, als een wienecht
oordeel door te langhe voorpoet was bedorven, en niet maghtigh ge-
noeghfaem t'onderfcheyden, hoe men door heel andere konsten vrouwen
gunt, en in een vrye Staet aan de Opperreerchappy koomt te gerae-
ken. Maer om de bourgeryen, die dooraens uyt harer felven teegen
haere Ooverheeden, onder welkers belffiringhen hen eenighe rampen
overkoomen, genoogh verbittert fijn, te meer teegen den Staeten aen
to hitten, gebruynckte hy tot glimp fijner sorghen 't verdaedighen der
gemeene geldtmmiddelen, een fack die den gemeenten naeft aan 't hart
raekt.
raakt, en 't redden van 't verloop der sfever; daer noghtens met waerheit
can gefeucht wordt, dat Lyceefter in 't beleidt der sfever eeven soo weyn-
nigh voorfightigheid, als sijn bewintsluyden getrouwighheid, gehadt
hebben. Geweldigh miinoghegh gaf een veele van eerstens af 't maeken
cenes plackaets, waer in hy niet alleen allen handel met den Spanjaert
en den Nederlanden hem onderworpen, die tot nogh toe niet dan om
seekre gelegenheid van tijden toegelaeten wierdt, plat affineet, maer
daerenbooven zelfs verboodt eenighe koopmanschappen nae Vrankrijk, of
de feeftseeden in Duylfland, oover te oven, om 't welk met reeden te
bekleeden hy voorwende, dat men door gebreven van eetwaeren den
vyandt op de knye kon helpen, by alden hy nogh uyt Engelandt, nogh
uyt Nederland, met inbrengen van eenighen toevoer, ondersteuften
wierdt: fonder eens te denken, dat 'er veele waeren sijn, die de vyandt
zelfs niet noodigh, en Hollandte oovervloedigh heeft. De wijfte oordeelen,
'dat hy in dit fijkue de gierighed sijner vleyers was te wil geweeft,
die sijgh al te vooren sooygent hadden, dat men uyt hunne handen de
vryheit tot uytvoeren soody koomen koopen; en soo daer uyt, als uyt
het aenbrengen en straffen der lorenrendraeyers groote winft beloofden;
en de waerheit van dit vermoeden wierdt beveftigt, wanneer Reingout,
die e Brents onder Alva, en vervolgheens onder Requefens, bewintsmen
der geldtmiidden geweeft sijnde, daer nae oover bedroogh gepleeght in 't
handelen der gemeene penninghen was aengeklaucht, en nu geraekt in
de blackenfle gunst des Graeven van Lyceefter, gemachtigh wierdt, om,
uyt kraght van een plackaet, de fchrijf- reeken-boeken en brieven der
koopliuden t'onderfoeken, teegen d'ouwde voorreghten, die 't grootfte
deel der vryheit zelfs, forghie te draeeghen, dat yders bevonden handel
en huysfacken van verfperders moghten bevrijt sijn. Derhalven, naede-
mael andere volken, die met den oorloeg niet te doen hadden, 't bevaren
van den Ocean, nogh 't handelen met de vyandt niet kon belet
worden, sijnde niemand dan dien van Hollandt onttrokken die winsf,
waer op alleen hunne sacket tot nogh toe waeren staende gebleeven,
vertrokken meenighe van koopliuden uyt hunne geboorte veeeden
tot den naeburenen. Want d'Engelfchen aengaeande viel 't veel lichter
fhaede in hunnen handel te liden, als een volk dat meer vermaek in 't
rooven neemt, en toen, onder den koſtelijken dekmantel van oorloogh in
feci sijnde, op de Spaenfche eylanden en scheepen roofden. En onder-
tuffchen specie mien zelfs den Nederlanders niet, wanneer 'er by geval
ceniegh, door ooghlytingh der Opfenders in fce gefteekhen sijnde,
pooghen, door de hoofden, nae 't Westen te feyle: waerom men
naederhandt die vont gebruyk te achter Engelandt om te waeren, om
in die woefte en naeuylx gebruykte fce de laeogen der fœroovers fto-
upappen. Op dit verbodt van uytvoeren volgende weedorom groot
gebrek aen waeren, die men was gewoon byuyns 's Landts van daen te
haelen: ja soo verre, dat de Staeten hier teegen geen ander middel
wiften uyt te vinden, dan by oopenbar plakkaet al 't kooren te doen
inhouden: door welk plakkaet fy zelfs, die van deefte tot nogh toe onbe-
kende nooddruff d'oorfaeck waeren, en quaetwillighe uytleghers, lafter-
den, dat men gefint was Engelandt uyt te hongheren. Met het voor-
gaaende quam oovereen een ander, waer by Lyceefter's vyandts landen,
die brandfchattingh betaeld, ter verwoeftingh en afbrandingh doemde,
ter wecct, behalven de vrees voor weerwaek, teghen den geene, welke
door gewelt of liff van 't lichaem hunnes vaelderlands afgefeucht sijnde,
men hoopte dat sijgh t'eenighe daegehe met het felve weder fouden
ver-

1586.

Door 't be-
paale van
de vryheit
van
het
handels
miinacht
by
veelen,
ne doet
den
Staet bijfere
fhaede.
vereenighen. Ook raakte 't krijgsvoet gaende, om dat over de vende-
len en regementen van anderen landtaerdt Engelsche tot Ooversten
gefelt wierden: en de Graef van Hoohenlo, die te vooren de weyge-
rije had gedronghen den eedt aan Lycest er te doen, aengefoght fijnde,
dat hy 't onderrmenghen der krijgsranghen wilde weeren, en 't beloonen
der dapperheit in waepenen voorfaten, heeft de faek op sijn genoomen:
-en den haet dier landtaerdt nogh hunnes Ooversten hem konnende
vaeren, nogh hunne belooften omfetten, heeft hy des te oopentijcker de
belanghen der Grooten verdaedighdt, als die, soo door eedelmoedigt
eenvoudigt, niet magtigh was te veinten, als door dronkenchap
niet konde sijn bedeckt houden. 't Opbolen deeeer oneenigheid wierdt
in haere geboorte eenighermaetten geelhoor door de fêrghe des weedert
opwakkerendig oorloghs. Want Parma, hebbende de winter doorge-
bracht met eenigh ischermufelinghen, en 't afneemen van kafteelen,
aen deene en 'ander fijde, om den Rijn, was, op de tijdhing des
Engelschen verbondts, door de Koningh met volk en geldt verfêrt
geworden, om 't gheen 'er in Brabant nogh ooverwagh was te voltrecken;
die hy de stadt Graeve, geleeghen op de linkersfijde van de Maes,
belegeerde, hebbende de rivier, foo booven als beneeden, geslooten;
't gheen hy, wylt 't hem foo diemnaals in 'beletten des toevoeers wel gelukt
was, weeder beloght. Maer Hoohenlo, gefonden door Lycest er met
ceenig aental uytgeleeef krijgsvooght, viel op 's vyandts bechansingh aen,
kreegh d'oooverhandt en brak 'er door, waer op hy, krij ghende 't aanwaf-
fen der rivier in de Lente te baet, de steedelinghen van vrees voor hon-
gher en meer andere behoeften heeft verloof. Parma des onaengesien
volhard in sijn met een grooter heyr tot ëflorm en 't uterlêfte geweldt te
verveerdighen: welk dreygendt gevaer den Heer van Heemert, een
Nederlands eedelman (di'n Hoohenlo tot Steêvoogh gelaeten hadt)
wanneer nu t'oentest in antoght was, door al te voorbaerigh eene oover-
gaeve, is voorgekoomen; fijnde, als men gelooft, door 't smeer-
jen boiler week in den boeefem gemaakt; welke scheidighdt midhaft hem
lycest er met den hals heeft doen betaelen. Die dit doen ten beften
duiddren noemen 't een example van krijgstucht, andere eenen haet
tegen den landtaerdt, om dat Roelander Jork, voor deeven behacht
in den lorphandel van Imbijë, en meer andere Engelsche, op welke men
sijn even foo weynghh ver trouwen moght, of welker vaddigkeit yder
bekeent was, niet alleen leeket waeren, maar in alles den gereehden toog-
ganh toghem, en het grootte gefagh hadden. Naer Graeve volghe
Venlœo, een stadt in Oover-Geldre, gelegen aan de reghtersfijde van
den oover, verraeande de burgerly de rufighe dapperheit der befe-
linghen. d'Uytgestrondere partyen liepen onderwijzen door 's vyandts
landeryen plunderen en rooven; en Maurits deede 'eerste proef fijner
dapperheit met het vermeesteren van Axel, 't welk hy uyt Ter Neuse
(een fchans, die de Vereenighde Staeten op de kulf van Vlaendre in had-
en) getroekken, hy naght met klommen verraichte. Maer den Keul-
lichen krijgh, waer van te vooren verhael gedaen is, verheffe sijn bet
door de koenheit der Ooversten, dan door de krachten van partyen.
Wit Marten Schenk, hebbende Parma verlaeten, was tot Truchfits
overgegaen, maekte sijn doorgaens meester eenighe beleeftinghen, en
verwoette te uuer en te fweerdt, al 't gheen onder 't gebiedt des Aertsbif-
chops ffont: daer nae heeft hy door laft van Lycest er verfêrtten een
eylant; 't welk voor aen op de fcheydingh van den Rijn, ter linkers-
fijde van de Betuwe, leggende, 's Graevenweert genoemen wordt, en
heidens-
Het beleg van de Stadt Gruwe voor den 20.
De slag van Parma in den Jaare MDLXXXVI.
heedensdagehs het grootste bolwerk van dat gebiedt is. Dan de Graef van Nieuwenaer, hebbt der sijver party, hadt Nuys, een stedette vermaert voor syne oudthood, door verrassing ingenomen: verwaerts Parma heen getrokken is, op verzoek van Erft van Beyere, en uyt fught om de glory der gelukkigste krijgshelden te betwisten. Want Karel van Bourgonje, wien de fortyun voor deeven op 't hooght begunfint hadt, wierdt voor die plaats af, en van haer feedert den rugh geweele. Dogh hem gelukte de beftormingh, en de seeghe was oovermoedigh, als die sijn intrede binnen de stad deede, terwijl fe in luchten brandt; korts daer aen, hebbende Alpen, Krakow en Meurs by verdragh ingekreeghen, is hy voor Rhijnberk, dat buytten sijn hoop door Schenk verdaedicht wierdt, blijven hanghen: en wordt er eynelyk afgeruk door Lycefeter, die, nae 't inneemen van Doesburgh, voor Zuutphen quam. Maer deeven heeft de vyandt, terwijl hy 't vaddigh acht de toeganghen ter stad te fluyten, en sijn leenher te bewallen, nae 't inbrenght van eenighen lijstocht weederkeerende, gelegenheit gegeeven, om hunne krachten teegen de sijn te waeghen. d'Uytkoomft van dit gevecht, hoewel het anderflins den Engelschen voordeeligh genoegh was, ftonht hen te duer door de doodt van Philips Sidney, een jongheer, gebooren tot alle hoogh bewiit, als die by den uytfliekenden luyfter sijne geslachts en groote rjikdommen een seldstae defraeheit van letteren en geelerheit gevoeght hadt, waer in sijnen oom Lycefeter te booven gingly, wien hy ook tot naefact in sijne Staeten, hoe hoogh die figh verheffen moghten, gelicht wierdt. Korts daer aen heeft hy vermeefert de fchans, gelegenht teegen oover Zuutphen, aen d'ander sijde van den oever, en aen gene sijde van d'Yffel; certijts begonnen by den Nederlanders, en, als die door hoogh waertvold van daer verdreven wierden, by de sijnd voltrokken. De forgh oover deeven plaets met de geheele Veluw heeft Lycefeter aan Roelantd Jork; Deeven- ter, dat hy, verdacht van afval, door Yerfche beftetting, een volk' eenemael vervreemt van alle menschelijke meëwaerigheit, bet gaende gemaakt hadt, an Willem Stanley gegeeven: beyde in weêrwil der Staeten, die, seeker om vry wichtighhe reedenen, die d'uytkoomft heeft bevestight, voor de trouwloofd' dier menschen bekommert waeren. Echter foude ik Lycefeter in deeven geen bedrogh willen te laft leggen; dan wel, dat hy, keerende allen anderen den nek, en alleen naa vleyers luiferten, figh onbedachtelijk op onverfochte vriendschappen betrouwe. Want booven dien waren ook d'oproerighhe aenlaeghen van eenighen andere, die hy hieldt voor sijne voornaemst raetsdruyden, uytgebarsten. Onder welke eenen voornaemen belhamel ook in bewroeg- gingh was Reingoudt, die alle rechtbanken afswor, tot dat hy eynelyk, nae den vyandt oovergelopen fijnde, sijn eerloos leeven aldaer in bijvler armoede geëyndigt. De Graef derhalve, nae 't weederkeeren van den veldtocht, wierdt met onttallijke klachten te gelijk beladen, dat den oorloog en de bejichtighen bejelft wierden, niet folden ooverliggh en naedel der ingefectenen, heel anders als 't den geenen, die, uyt enkel beliveen van 't ghemeen, 't bewint der regeerngh in handen hadden, dienteig was: men voeghen er by, dat het bewint der geldmiddelen gegeeven aan vreemdeelinghen, door simme freeken beleydt wierdt; dat den loop van 't geldt in versarrowgh geraekt was; nogg de soldaeten en andere lasten van den Staet met d'inkoomstens deszelfs niet vergeeken wierden; dat d'inkoomsten uyt de seevaert uytgeput fijnde, de maght ter see verlooren gingly, dat de koophandel te gronde liep; dat d'ampten

1586. Nieuwe- naer neemt Nuyiën, Dat sijn korts daer nae, met eenige andere sfeedt- jens, wees- derom aen Parma oovergeft.

Van Rhijn- berk,- gec- roomt sijn- de, doet hy teegen Ly- cefeter eene- ngeukikh- den, fluyt, Sidney, een Engelsch veelhman, in dat ge- recht ge- bleeven.

Over de Veluw en Deeven- worden, hoe fee, er de Staeten ook teegen waren, door Lycefeter trouwloof, Engelsch sfeeldit.
De Staeten meermaals by den anderen komendestaeken tert beflert der meeste faeken en figb. ’t Ghent eynde Lycester hent vermaende quaerlyk op neeunt.

Hij tracht het gemeen uyt de regerining te weeren.
reeden heeft men, om yemants rijkdommen of gierigheid verdacht te houden, daer het gefach niet geduerigh en, by nae altoos an berichtspunten gebonden is. Maer deede en meer andere gewoonten, die immer in gebruyk geweeft sijn, trachte Lyceeter te veranderen, niet soo feer uyt ydele fucht tot niuwenighgh, dan om, den aedel en uytteekende verfan- den van de reft der gemeente afonderende, sijen aenhangh fierker en aenfeenielerij te maecen. Sijn eerste werk dan was de Uytleegers der Heylighe Schriften (die alleen in deefe ceuw de ooren en de geneegenheit der meenighge besitten) aen sijn snoer te righen, soo om een gelaet van Godtsvrucht, als wat ongelykheid tuschen hem en d'andere was, te doen blijken. Want de treffelijcke lyuden in den Staat gingh den Godsdiens- toen min, dan billijk was, ter harten, uytsttrooyende, dat die alleen al doorfaek van den oorlogh was: en den heylighen diens, dien men eer- tiets teegen alle vrees in, met soo heevighen vuerigheid begeberde, wierdt nu, door te grooten flaphet, als verwaerlooft: weggh was alle eerbied- digheit omtrent het Godtsdiensthof: weggh alle eer omtrent haer bedieners. Ook waren er, die de kerkelijke tucht al haer reght ontwyonghen: hen heughde nae-mentiont, en bitter fak hen in de krop, de strenghhe heerschappy der Geeftelijkheit, en uyt haet van 't voorigh weefen poogdhen s'alle te vernieuwen. Teegen 't welk Lyceeter sijne achtbaerheit en andere voordee- len van Engeland ten exempel flleldende, de stemmen der Predikanten, en door hen aen driftighe geneegenheit der gemeente op sijne fijde kreghe: vertrouwende het meerendeel van't gheen de Republik betrof niet den Magistraeten, maer hen, die in eenighe kerkelijke bedieningh waren, of aen den burger hoplyyden, dien, hoewel s'yt met den Lande meenen moghen, kennis en ervarenheit van faken quaemen te gebree- ken. Daerenbooven veele, welker dapperen raedt en trouwe diensthen voor den vaerdeeler bleekhen, wierden oopenlyk uyt hunne ampten en bedieninghen gefchopt, om dat s'alle, of alleen te deele, met de Roomfche kerk gevoelhen, weynigh beeffende, hoe veel stof van tweedraght dit exempel geeven soude, soo maer eenmael uytgefoort wierdt, dat men beefigh was met dien Godsdiens in te voeren, die geen andere deelgenooten der regeering wilde toelaetan. Door deese konstenaeryn quam hy soo verre, dat in korten tijdt in Vrieeland en tot Utrecht, alwaer de nieuwe inwoonders de regeeringh den burgheren ontweldight nae figh getrokken hadden, en meer andere feeeden, die al van outs fels feer oproerigh fijnde, door al te heevighen gewelt der meenighhe geregeer werd, begon de naam der Staaten ten uyterften gehaat te worden; hy alleen wierd aengebeeden als den handtaever en beecherver van den Godsdiens, hy alleen geiervt, gepreecen als de ouwerwinnaer der vyanden, als een die de binnelandfche staetsfucht en de gierigheid vermeefst hadden. Booven dit alles hy noch in sijn gewelt de fterkten, de cylanden, geleeeghen aen de feekant, en meer andere grensplaetfen, bezet met Engelsch krijgsvolk: en niet min vertrouwen stelde hy op Sonoy, die onder Oranje, om sijne treffelijcke daeden, 't Stadthouder- schap oover Noordholland verdient hebbende, de klem fijns gebiedts verhooppte veeder uyt te strekken, waer onder ook Lyceeter fpeeeld, om al d'andere Landvooghden, die naest aen sijne hoogheit quaemen, te verfwaeken, en dapper woelde om dit gewelt, beneeven andere beettinghen van 't gebiedt van Hollandt en 't betjer van Maurits af te feheuren, die de groothet sijnes vernufts, onder een diep ftilswijghen, wat hy moght ontveinide, wanneer hy op een felve tijdt en door feer valsche lafteringen en door een fchoon gelaet van geveynsliede vriend- schap.
HUGO DE GROOTS VYFDE BOEK

1586.

Lycefter stamenende op de gunt van Elisabeth, beloofd sijh d'omgevallende heer-

schap oever de Vereenigende Landschappen.

Om wiele reeden te nae huys trekt.

Strijdigh voorwaartfijnerroye,

De nieuwe magistraet tot Utrecht en eenige ampteloos luyden in Vrieslant bieden Elia-

fabeth weerderom te vergeefs de heerschap aen.

De Nederlantsers in Engelandt gefonden, om te klae-

ghen dat hen een verminkt regeringh was gelet-

ten, worden aldus een Langhe wyf opgehouden.

1587.

De Koningh van Schotland wordt ont-

haf,

fchap ondertaaft wierdt. Lycefter hebbende op dus een grondt sijne aen-

vlaeghen gevefligt, wanneer hy nu een goet getal der sijner tot de hooghste weersigheheden hadt verheeven, en 't grauw ailefants door onenigheeden an 't weyfelen geraekt was, 't meerengedeelt e't-hem-

waerts neygende, heeft sijh laeten voorflaan, dat hem tot d'onbepaalde heerschap niet veel ontbreken zoude, indien hy op zijn oude gunt by Elisabeth fteeven konde. Om dan door te langh een afweven sijne vyanden niet te veel tijds t'lijnen naccede te geeven, sijnde ervaren in dat hof, vertrekt hy nae huys. By den Staeten gaf hy voor, dat hy was op ontbooden, om in het Parlement van Engelandt te verfchijnen, alwaer hy ook de Nederlandtiche faeken zoude behartighen, by 't gemeen geliet hy sijh, als of hy, door de smadelijke bejeeegingen der Staeten geterght sijnde, sijgh genootsakt vondt te vertrekken, met dreygigh, dat, ten waere de faeken eenen anderen plooy naemen, hy nimmer weeder-

keeren wilde: 't gheen hy veelen dappere fteurnis baerde, komende hier by nog allerhande smadelichtrichten onder 't gemeen, waer in of de bitterheyt der Staeten, of de diensten van Lycefter en sijne gunt en yver voor 't gemeen ten breedtffen wierden uytgemeeten, en daerenbooven nogh een gerucht, dat de Koninghin niet weygheer soude de heerschap van Nederlandt aenvaerd, ten waere fy by ondervindingh haerer eerfte bondtgenootschap rechts wierdt afgeschrifckt, en door een ontelbare meecigheiten van wetten, die alle herfschappyen, hoe billijk die ook wee-

men moghten, te leur fTedlen: waer door 't fwo verre gekoome is, dat de nieuwyx ingedronghen magistraeten tot Uitrecht, en in Vrieslant eenige ampteloos luyden, op den naam van 't gemeen, beftonden gefanct nae Engelandt aen de Koninghin af te veertigen, die de voor-

waerden der heerschap niet fwo feer aanbieden, als ontflangen fouden.

Maer fy, hoewel 't Parlement van Engelandt haer ondertantf, fwo fy wilde, ten dien eynde beloofde, bleef vollantigh in 't aflaen: des echter kon fy fommygher vermoeden niet ontgaen, als of fe de herfschappy,

haer door een algemeene toeftementhing aengebooden en afgellae-

ghen, liever aen de muysterien van 't gheeme en der soldaten wilde schuldfigh fijn. Lycefter dan vertrekkende fteede de regeringh in handen des Raedts van Staete: maer niet langh daer nae wierdt een schriftelijk bescheit voor den daggh begraait, waer in hy al 't gheen de besettingh belangede, en de voornaamste punten der regeringh aan sijgh behouden hadt. Om dese reeden wierden eenighe nae Engelandt afgeforderen, om hun beklagh te doen, dat de regeringh als verminkt gebleeven was, en indien 'er schielijke oovervallen opreec, in geeneigh moogheyt eenigde daelistich ander機會 om de waere. Maer in Engelandt heeft men hen een langhe wijl, fonder gehoor te worden, opgehouden, sijnde dat rijk toenmaals in haer eyghen beroerten bedolven: want der Schotten Koningh, verdreven door de Staeten haeres rijs, hadt haeren toevlucht genoemt aen Elisabeth, aen welke fy booven de gemeenschap des tijtels van maestieft, door nae aemachtshap verknoch was: alwaer men gecloofde, dat fe, onderftant door fterke handbedingh der Roomsgehinden, hoop tot herstellingh in haeren voorighen Staet gesehept, en op 't leeven van Elisabeth en de Kroon toeglegeht hadt: waerom fy eerst in geveghenheis geworpen, en daer nae, dewijl men sijgh alfo nietgenoeghlaem buyten vrees hieldt, ter doodt gevonnift wierdt. Onderstumichen reetten in Hol-

landt heevighe beroerten, en, nae dat yder der partyen de fteerkte was, deede d'ecne d'anderen in ballingshchap of in hechtenis worpen. Maer nae dat Willem Stanley Deceunter, Roelandt Jork de ichans teegen over Zut-
Zutphen, aen den Spanjaert Taxis, die de trouwloosheid verfoeye, en noghans zennam, overgeleevert hadden, sijnde die beyde in groote gunst by Lyceefter, begonden vele uyt het gemeene volk der Staeter, voorvijtigh beletyte te verheffen, hunne eygene driften te verdoemen, sels lieten eenige Engelfche, om de schandvlek hunnes Landtaerts uyt te wissen, niet nae sijgh in der Staeter dienst te bevlijtigen. Echter vondt men uyt den zelfden Landtaert eenen Alanus, naemael Sardinael, die in sfeeker boekje, ten dien eynde uytgegeven, dit schelmsfuk, onder voregeeven van Godsdiens, darde verdaedighen; 't welk gelijck 't een snooth exempel geeft, soo ook sijn meefter sels in 't ongeluk gebracht heeft. Want 't gerucht liep, dat, naer op elkander eene haet geav te hebben, Jork, een mench van overvreefelijke sloutheit om alles te beftaan, door vergif was omgebracht. Stanley, sijnde uyt Deventer gefchopt, en 't regement, dat met hem was oververgeaan, by mangel van betaelingh hunner foldy, verloopende, deed een reys nae Spanjen, alwaer hy nogh de verhoopete beloopeningen gekreegen, nogh betrouwen op sijne raadslaegehen gevonden heeft. Maer de Vereenighe Staeten, verneemende de gunstigh geneegenheit, soo der gemeente, als der foldaeten, r'henwaerts, hebben, om de rampen den Lande overgerekomen, schoon fe grot waeren, tot heyl der welver te doen diighen, hunne oude gunst tot den vaeder in Maurits weeder opgewekt, beveelende hem, in afwezen des Oppelrandtvooghts, 't hoogh bewint der waepenen. Boovendien begerede men den tot nogh toe achter gebleven eedt van allerey oorloogsluyden op den naam der Staeten en der Stadhouderen van ydergewe, gedaen te hebben, naerdien de verraeders, en yder oproerighge, sijn scharmislukken, onder duifdaenen dekmante, bewimpelten, d'eenenoudighe sels, 't geen men Lyceefter tot een punt van eere hadt opgedragen, als een eedt de Koninginne gedaen uytleyden. 't Plakkaet op 't uytvoeren der koopmanfochappen werdert alduis gesmijdligt, dat tot de volken, met welke men in vreeede leefde, waere geooorlooft alles uyt te voeren, behalven 't gheen tot den oorloogh diende; nae de vyandlyke Nederlanden en de naeberighge plaetfen, uytgenoomen booven dit koorn; welk plakkaet, naer eych der volghende tijden, dikmaels uytgebreyt of ingetrokken is geworden. Derhalven liep het geluk in Nederlandt, om dees tijdt, geweldigh meé te eeghen. Want de Brabanders en Vlaemghen, door scharfes toever, en gederighge rooveren en plunderingen der landen, uytgeput sijnde, waeren tot de uytterste behoefte vervallen, en 't faet vaft, dat, die eertijes rijke luyden waeren geweest, geperft door hongersnoodt, tot den beedself vervielen: en te naeuwer noodt konden de vrees, en de landtpaelen belet met de maght der heyr troepen hunner beheerchers, 't verloop der volken teeghenhouden. In teegendeel kon men sien, dat de vreeden in Hollandt, door 't uytseten hunner mueren, daegelich toenamen, en den Ocean te weederfiets befaet met sfeepsvloeten: dervoeghen, dat, miens bedunken, dit eenighe volk, en dat ook sels in oorloogh, meer dan in vreeede, in koopmanfochap heeft toegenoemen, en te reght voor 't aller gelukkighste moght gehouden worden, indien het sels, door binnelandliche oneenigheden, terwyl de vyandt noch in kracht was, de beginlen haerer grootheit niet hadt afgefeelen: onheyl, dat by nae alle heerfchapen, wannemer fe aen'tverouderen koomen, en de fortuyn is uytgeteeret, ten eynde brengen. Den Veldmaerfchalk der Spaenfichen, den Heer van Hautepenne, wannere hy de stadt Gelder, waer van 't gewest van Gelderlandt haeren naam heeft, naer verdingh gemaakt met haeren fleevoooght, in-

DER NEDERLANDSCHE JAERBOEKEN. 109


Maurits wordt 't hoogh be-wint der waepenen gegeeven. De oorloogsluyden doen eedt aen den Staeten. 't Plakkaet op 't uytvoeren wordt gesmijdligt.

De Braban-ders en Vlaekinghe vervallen tot de uytterste behoefte. Inteegendeel nemen de vreeden in Hollandt rapport te.
genoemen hadt, by's Hartogenschoof gelaeghen sijnde door den Graef van Hooohenloo, liet hem overeght 't innameen van een schans, niet verre van de stad, welke nae de selfde neederlaech is den naam van Creveceur gegeeven. Maer Parma ondertusschen verfwakte door ongeloofigh gewelt van grof geschut de stad Sluys, geleegehen op 't uytterfte van de Vlaemsche-kuft, teegen over Zeelandt, die hy van achteren, en het aenleggendt eylandt, Catlandt genoemt, beflooten hadt. Hier van was de Graef van Lycester niet foo heeft verwittight, of liet, fonder fijn weederkoomsf te verwijlen, de gedachten gaen, hoewel te vergeefs, om in 't Sluysfch- gat in te breeken. Maer sijc besinnende eenen anderen wegh in te faen, wendt hy 't naer Oostende, alwaer hy zijn vijl uytvettende, fijn leeger neederloegh omtrent den vyandt. 't Is buyten twijfel, dat, het getal des leeghers te weederfijden elkanderen onbekent sijnde, de faem 't veel grooter duchten deedt, dan het inder daet was. Lycester was echter eyndelikey de eerste in 't opbreeken, en deyfde te rugh, leggende 't verlies dier plaetse, dat by al de weereft foo hoogh wyert opgenoomen, niet op 's vyandts dapperheyt, niet op de befondere driften der partyfchappen, die, mits arghwaenendt wantrouwen, quaeliu warren oover een te brengen: maer fijne tochten drueven liem, om de oneenigheeden, nu by naer bedolven, weeder op te kрабben, en den Staeten de wijt op den hals te worpen: fy waeren, leyde hy, in hem; die gefint was den vyandt te verjaeghen, geldt, volk en andere behoeften te verfchaffen onwilligh of naelaetigh geweef; dat 't geen men hem verfchaft hadt, nauwijlhy voor de beftettinghen ftrekken konde, veel min, om met een leeghers 't vyandt te keer te gaan: of indien de armoede foo groot was, waerom den Staet, fonder hoogh van uytkoomt, in eenen ongelukkighen oorloogh bedraeyt gehouden? En fecker op dit pas viel feer bedenkelij vermoedhen, dat, de Spanjaert hervattende fijne konftenaren, die hy gewoon was nae 't behaalen van eenighe feeghe te werk te ftehen, ook fels de Koninghinne tot pas helde: niet teeghenstaende de vloot, onlangs, onder den ridder Francois Draek, uytgefonden, nae 'tberooven en 'tverwoesthen der Spaensche kuften, hadt doen blijken, hoe machtloos dat rijk, 't welk buyten foo vreeslijly geducht wyert, in fijn eyghen ingewant was en een andere onder Cavendich hadt niet fonder winft de kuften van Ame- rika en de Molukfe eylanden dooreereken. Maer veelerley bedenkinghen hebben die vrouw, in 't klimmen van haere jaeren, een afschrik gegeeven; de Yeren door meeninghe weêfspanningh, en die door 't voeren van de waepenen in Nederlandt, tot een volkoomen oorloogh geoffent wære- ren; en dat, behavlen den Spanjaert te vyandt te haben, op Schotlandt fwaer vermoedhen viel, Vrankrijk haer teegen was, en niet weynigh in Engelandt figh graeghtig tot warren toonden. Dan de Staeten ervaeren- heyt hebbende, wat scheaide dit hunne fäcken in andere voorvallen hadt teweegbraght, en alle spraek van paishandel, foo fy beft konden, aflaatend, ontkenden, dat men, oo de gemeene inkoomsthen naer behooren beliet wierden, dartigh tonnen schats jaerlijy (hier in befhonden eygentliy hunne krachhen, booven den onderfiant uyt Engelandt en de rijs- dommen uytter fée) als een foobere armoede behoorde te verfmaeden, aengefen Oranje meermals met veel minder maght groote daeden uyt- geregh hadt. Dat die hunne fäcken in acht naemen, ook 't kleene wiffen aen te leggen: dat waer de penninghen flordigh verwierloofd worden, ook nimmer, schoon 'er te veel gegeeven worden, genoegh gegeeven wordt. Daer nae eenighe brieven van Lycefter aan fijne vrienden uytgevooft hebbende, waer in fy beschuldight wierden figh der gehoorsmaelnty ontrok-
DER NEDERLANDSCHE JAERBOEKEN. 111

ken te hebben, en door onbilliktheid teegen uytmuntende persoonen, sijn met dinghen buyten hun bewint te bekommeren, deeden by oopenbaer vertoogh bliken, dat certijts 't regt der Landtsaeten, en ook onlangs, dat des Vorlten was, aen hen gekoome: dat sy 't een en 't ander by toppdraeghen der Landtvooghdy aen sijn behouden hadden: benevens meer andere voortreffelijkheede van hunne vergaerderingh, en door welke sy sijn van het lak van ftaetfucht fuyoverden. Thans kante men sijn te dwars teeghen Lyceesters aenlaeghen aen, dan dat hy in sijne ondekte en sijhgeiende konfenaeryen langher dien voet kon houden. Waerom hy vergramt, dat de streunissen, die 't grauw teegen de magistraten hadt opgevat, als nogh tot geen daedelijkheid quaemen uyt te barften, in sijn hytte reuikelooft voortlaende, trachtte de steeden, gelegehen in 't hart van 't Landt, en waer door de overvijghe des te grooter schrik moght aengejaeght worden, door sijnen aenhangh en de beeterghen t'overrrompelen, soender sijn al voorens aen't exempl des Hartoghen van Anjou, wien gelijken aenflagh van gewelt uyt de heerschappy, schoon reets voldonghen, hadt geelhopt, behoorlijk te spiegehen. Maer de faemensweering der buytenboorelingen tot Leyden wierdt, alleer 't gevaer vol swollen was, en quam uyt te barften, aen den dagh gebracht, fulx dat eenighe meêplightighe, een volk nietwiderighe moeycret in eens anders Republij, hunne dwaesheyt met den als betaelt hebben, en die strengheyt is, hoewel eenighe meer door dwaelingh, dan uyt boooft hadden gefondinge, heillaem geweest, en heeft de beroerte, die infonderheyt toen aen't broeden waeren, in toom gehouden. En hy, de wiens ongelukkighe ftaetfucht nu voor al de weerelet op 't tooneel geraekt was, keerde naar Engeland: alwaer hem de Koninghinne, nae dat 'e Bbtkuhenhorl, die hem niet al te goeden vriendt was, om de Neder-

landtsche faeken t'ontdertaffen, hadt gefonden, tot voorkoomingh van reekeningh sijn verrichtingh in den Raedt te geeven, door haer Koninglijck gefagh beheermt heeft, doog echter genooffaet de Landt-

vooghdy oover de Nederlanden af te legghen. Maer terwijl hy d'oude partyschappen nogh door brieven voede, en ook korts daer aen tot Veldts 

overvijste haerer Majefteyts waepenen in Englandt waer gekoore, heeft hy nogh binnen 't jaer sijn leeven geyndight: onfecker, of door loofheyt sijnner gemaelinne, die, door 't aengaen van een ongelij huwelijk, nae sijn overlijden, haer voorigh ooverfpel fecheen te belijden, of door nae-
tuerlijcke, of door eygenwilige doodt: welke de Koninghinne droef-

heit en traenen, dien van Hollandt vreughde en heyl gebaert heeft, als die sijn geredt vonden uyt een gevaer, diergelijken hunne faeken nimmer hadden uygtgefaen. Ondertuftschen hadt Schenk Bon, behoorende onder 't Duytsche rijk, gelegehen op dees sijde van den Rhijn, tot nu toe beeften by Ernft van Beyeren, door verraaffing ingenoomen. Voorts was den oorlogh in Nederlandt als tot ilte geraekt: nogh Parma yverigh, nae gewoonte, om sijne waepenen voort te setten, terwijl fe onceign een waeren; sijne gedachten liepen op hoogher aenlaeghen, en heel Engelandt, daect van grooter glory en minder swaerigheid, was het doelwit sijnner begeren. De moeste Ooverften, die onder den Koningh van Spanjen gedient hadden, hebben dit eylandt gekeurt tot het toppunt hunner glory, en de beloopingh hunnes arbeides: en gelijk hen oogmerk was geweest d'omleggende gewesten van Vrankrijk en Duytschland, ter gelegenheyt hunner waepenen, door den oorlogh aen hunne overwinninghen te hechten, foo ook was 't eynde hunner finnen de vermeefte-

ringh van dat overfieffche rijk. Maer d'eene en d'ander, foo door 'tbeloop 

fijner
1587. 

In Spanje wordt een vloot uitgerukt om Engeland te ondersteunen.

Welken de Spanjaard door opeening van vreede ontving.

Sevenhonderd Hollandtsche scheepen worden in Deenmarken aengehaald, om't gevanghen neenen van deszelfs gelaat.

Philips handelt ook met de Engelsche van paat.

Welkers voorhouden van Elisabeth befoeijligt wordt aenegenomen.

Sy beleeft die van Holland gevestigd te middelen tot vreede uyt te vinden.

Dien sy weygeren.
was niet door de Keulsche vreeedebandeling de hoop van een oprechte vrede den nek gebroken, door soo veel volken tot afzal te troonen? soo ook hadt Vlaendre selfs niet dan door diergelijke byeenkomsten den ver- raeders oopengefaen: en eyndelijk de vyandt, door bedriegelige beloften van vrye ooffeningh des Godtsdienfts, soo verre in krachten toegenoemen, dat hy die nu darde in de wint flaen. Thans ook, soo men, seduerende die geweldighe oneenigheeden der ingenieuten, van vrede reppen wilde, fouden de waepenen yit de handen geworpen worden: dat andere op de, andere op gene voorwaerden, yder naer 't hem voordeelighst dacht, figureer ter overgaeve verhaesen fouden. En dan, schoon genoomen de facke op de billijkte voorwaerden des werelds bygeleght wyert, hen nocht het Ghendtsch verdragh, nogh de trouwloofheyt van Don Johan yit het gebeughen waren wytgewiit: dat Koninghen, wien de Paus van hunnen eedt, hoe plechtigh die ook weeven moght, ontloegh, alle verdraght met hunne onderdaenen voor seeghe reekenden: en'er geene ontbreken fouden, die, akwaer 't met hun vaederlandt in flaevery te breghen, naar eer- ampten en rjekэкономen fouden omset. Maer alle deeffe redden waeren niet anders dan bedenkinghen, die yder oopentlijk in 't befoender fmeede: want in't gemeen, naedemael fy, die'er dwangh konde achter setten, door redden tot vrede pooghde te beweegen, werdt de tijdt met twijfelen en beradeeflaen verfleeten; of soo dikmaels de Koninghin hen in dat draelen heftrigher hadt aengdroghen, baeden en betuyghden fye haere majeftyyt, dat fye de facke Gods en der menschen, felfigh fteeden; en een volk, bereyt, soo de teegenswoordighe macht der Landen moght te kort fchieten, de gemeene middelen met haere befondere te verfuerken, ten prooy der Spaensche trouwloofheyt wilde overgeeuen: De fteeden waeren een- stemmigh geweef (want aan yder in 't befoender hadt men de punten van beraedingh overgehogen) in geen gefanten aan den vyandt te fenden. De Koninghin alneen hadt, nu in 't midden van de winter, de haere nae Vlaendre gefonden, om, waer 't haer moogelijk geweef, eens anders vrede te maeken. Terwijl men beeffigh was om oover de plaats der by- eenkomst en den laer der gemagtighden te bereamen; terwijl d'Engel- schie stilfiant van waepenen verfoeken, Parma't aflaat, waeren 'er reets drie maenden verloopen. Elisabeth begeerde voor de Nederlanders eenzighheyt vergeteeten van al 't voorgaende, hunne onde voorrechten, en de borgerlycke regeringh in haeren voorignen staet; voor haer, dat de verbonden van oudts gemaakt in hun geheel bleeven, vergoedingh van kopen; en dat, tot meerder verseeckeringh haerer geurthys, al het krijgs- volk weereds corts fonden wierde: voorts sprak fye van den Godsdiensft, en de kerkleeden door Nederland gebruykelyk, soo flaeuw, dat fye eenig- hermaeten scheet yets te fullen overgeeuen; en fye was nu reets soo verre afgetreden, dat fye verfoght, die alleen twee jaeren langh gedult moght worden: en wat de fteeden belanght, die d'Engelsche, of by ver- dingh of by gelegenheit in befettingh hadde, die wygherde fye niet oover te leerveren, soo fye maer haere onkoffen moght vinden. De Span- jaerts, terwijl fye flijft by 't wygheren van den Godsdiensft blijven, en de Nederlandische facken alleen al de goedertierenheit van Koningh Philips willen gefelt hebben, daerenbooven inbraghten dat hunne onkoffen door d'Engelsche vry hoogher, als die der Engelsche, gelopen waeren, ja meer andere punten in de wal schuyven, deeden nu wel duydelijk blijken, dat hun meenighing was geweef in handelingh te treed- den, geensints tot befluyt van vrede te koomen; tot dat de bewijden hunner vyandlijke aenlaeghen figh daegelyx helder hadden opgedaan, 

 DER NEDERLANDESCHE JAERBOEKEN. 113

1587.
De Spanje vloot eenkoomende, doet alle Konfentaerien te gelijk heeft afge sneeden. Maer de onemigheeden en de naemen der partyschappen waren met Lycester niet uyt Hollandt verkrooken: dan in teegendeel vervielen de befettelinghen der steeden en schanzen, onder dien dekmantel, doorzegens tot myñyten en plunderen; infonderheit die, welke, om 't slecht beleidt der geldmiddelen, hunne foldy onbetaelt gebleeven sijnde, sîgh, uyt vrees voor vrede, verhaefsteden de voordeelen des oorlogs te rooven. Eenige lieten fîgh ook deece glimp gevallen, dat sîch hun het derde gedeelte der foldy, 't welk, volgens de gewoonte der Nederlanders, onder de kaemen van geldmiddelen blijft, om in 't toekomende, wanneer de faken in beeter ftaet waren, voldaan te worden, wilden betaelt hebben. Dan alsoo dit onmoogelijk was te verkrijgen, om dat en de achterfallen van veele jaeren en van veele te gelijk gevordert wîorden, sîlde een yder sîgh geen andere maet van ongebondenheit, dan hy selys goet vondt: ondertusschen noothans wîorden die de Koninghinne hadt oovergefonden voorgesprooken, als of 's deece schelmsfukken ter gunst der Engelsche belanghen wilden geduyt hebben. Tot wat moestwil en trouwoofsheit 't krijgsvolk, dat binnen Geertruydenbergh lagh, en, nae 't ontfanghen van een geweldighe somme gelds, sîchen al ter nedergeteelt, noch nederhandt is uytgebarften, sîl ik op sîch tijd breeder verhaelen. Sonoy is door Maurits binnen Meedenblik, een ftaat gelegehen aen de Westfijde der Zuyderfêe, alwaer hy, sîn egchen krijgsvolk teegen hen opfaënde, oover 't weygherem van gehooffaemheit sînhe Ooverheeden wîerd getraft, beleeghert, en sîn en der Staecken gebiedt onderworpen. Ruffel, Ooverste des befettenh binnen Vliissinghe, die op 't kornelshap van het Zeeuwfch regement hoop ende, en alrede Veere en Arnemuyden, steden in 't eylantd Walcheren, op sînhe fijde gekrekgen hebbende, nae 't hoogghgefagh dongh, is ten laetsten door bevel der Koninghinne, beeter onder richt sijnde, en die te spaniede aengekonshige afstreeching van Lycester, in toom goudien. Elders sîn de muytreyen met minder vaer, maer groot verlies van penninghen, ter neder geleght. Deëe dinhen, schoon sîn in 't volgende jaer sînhe voorgevallen, heb ik, naedemael sîen aen der anderen vaft sîn, willen faemenknoopen. Maer al eer ik, uyt den omflagh deëfere boertheen treedtende, ny tot een vaster en wittluflicher werk begeeve, acht ik, dat den leeferen niet onaengenaem sîn heyn, infonderheit foo de dienken, die wy oover onze binnelandtsche fiëngen bearbeyd hebben, ter kennis van andere volken doordringhen, in 't korte beispenselen, hoedanighh dien oorloogh sî geweeft, waer in volken, beflooten door een kleyne kust, en door meeninghe van rampen en onheyen ter neder geworpen, sîgh weederom teegenfoo geweldighe moogenheit hebben opgerecht. Derhalven gae ik ooverweeghen, welke midelerwijl waeren de grensplaetsten, welke den ftaet der Republyck, welke de grootheit hunner krachten, welke de getfeltenis der gemoederen, om die tuyschen partyen te vergelijken. Na 't vestifghen der vryheit door 't Ghentshch verdraagh, hadt Don Johan van Ooffenrijk Naemen, Luxenburgh en Limburgh, Parma die van Arthois en Henegouw door beonder verdraagh, Vlaendre door trouwoofsheit van verraders, Brabant en Mechelen door hongher t'ondergebracht: behalven dat, uyt de Vlaemsche reeden, Ooffende; uyt de Brabandtsche, Berghen op den Soom, en Willemfthad, genoemt nae Oranje, beneeven eenigh schanzen, alle geleeghen op den boordt der fêe of rivieren, hunne vryheit behouden hadden. Vrieilandt en Ooverfjel waeren aan de sijde der Vereenighde Sta-
Staeten: maer aen het eerfte gebrak Gröninghen: dit was, door 't verlies van Steenwijk, Deventer en foø veele andere fterkten met den vyandt verdeelt gebleeven: en selfs waeren van Gelderland, buytren Arnhem, niet veele steeden overigh; sijnde Gelder, Nijmegen, Zutphen, hoofststeeden des Landtschaps, en eenigh van minder aensien in's Spanjaerts beféténgh. Hollandt en Zeelandt ftonden geheel onder het beftier van Maurits: naederhandt wierden aen sijne Landtvooghdy gehecht alle d'andere, uytgenoomen Vrieſlandt; en booven dien hem toegevooght het Ammiraelschap ter fee, benevens al 't gheen op 's vyandts boodem aan de fijde-der Vereenighde Staeten bleef; groote voorbeelden hadden de Steévooghtden over befondere steeden, uytgeſght op de uytterfte grenfen, de voet gelight. Maer om de naebruierige Vorften niet voor by te gaen; over d'Eems hadt men den Graef van Ooſt-Vrieſlandt, gemeenlijk 't Emberlandt genoemt; aen Maes en Rhijn, Ernst van Beyeren, Aertsbifchoop van Keulen en Luyk, die Philips in naeægcheappy befent, en, by nae geheel Nederland omvange, op vericheyde kerkelijke tijtels, een wiijkstra gebiedt beffat, en eynedelijk 't hof des Vorften van Kleef en Gulik; dië, schoon fe in den oorloogh onpartyðigh bleeven, noghtans nae den Spanjaert helden, staende hen van dië kant meer te vreeſen, en onder voorwenden van hunne verbonden met den huyſe van Bourgonje, daerenbooven, indien er al eenighe steeden door gelijkheid van een felve Godsdiënſt geneegenheit tot Hollandt hadden, die waeren met ãchrick voor ooverval der vyanden, en den niet min onverfoenuichen haer hunner landsgenootten, belaeden. Maer binnen Kamerik, dat, nae den afval der naebruierige steeden, door den Hartogh van Anjou, met fterke beféténgh voorſtanden, en, in sijn uiterfte wille, de Kroon van Vrankrijk ter beſchemingh was aen bevoorlielen, wierdt, door de Koningeſinne moeder Katha−rina de Mediees, tot Šteévooght gefetelten Heer van Balligny, dië, nae het ooverlijden van dië byde, ſigh daer van verfeecterde; en, ſigh korts daer aen ook in de Lotteringſche party ſteenende, terwijl Parma uytftelde door kracht van waepenen hem 't plunderen der landeryen te beletten, en Koninge Henrik, uyt sijne voornamſte ſteeden verdreeven fijnde, nae 't uytterfte sijner Landen geen omſien moght gebeuren, een heerſhappyl van weynigh duers heeft ingefwoolgen. Dus was 't geleeghen met de landtpaelen: laet ons nu 't inwendigh wees ten goedte komen. De Staeten der Vereenighde Nederlanden hebben, nae dat Oranje 't hoogh bewint der faken, eerft een geruymen tijtijd op 's Koninges, en naederhandt op eyghen naam, hadt in handen gehad, en de moogeenheit van Lycefter, dië beyde ſeer nae aen 't Vorſtelijck gefagh quaemen, ten eynde was, door ervareṇheit geleert fijnde, de klem der Oppermoogenheit onder veelen verdeelt, 'twelk, gelijck het voor de vryheit veylige, foo ook, wen maer de wyandt eenſighns verflapt, gevaerlijk is voor de eendocht. Maer foo veel de Landtvooghtdy in haer gefagh benoomen was, foo veel hadt fe in geneegenheit en gunst gewonnien, gemerkt vergiﬀenſen en eeraampen van daer, belaſtinghen en schattinghen van elders quaemen; behalven dat ook den aert van 't gemeeën foodaenig is, dat het den genen die het grootſste bewint in den Staet hebben belaft met de teegenpoedten, dien eenen d'ooverwinningen dank weet. Volgens een acloûdt gebryk hebben de treffelijkſte in aedel, nae dat yders eere−lijke heergoederen ſijn, 't beſtier ten platten lande en oover de dorpen, die de ſteeden regeeren ſijn gekooren uyt de aensienneſte der borgeren: om dat het gemeen, bekommen met eyghen huysſaeken, geen beha−
HUGO DE GROOTS VYFDE BOEK

1588. ghen nam; om in staats of Staetsvergaederighen te spreken: deefe veertigh, of minder, in getal fijnde (die den naem Vroedschaph drae-ghen) beraedtslaeghen in hunne vergaederighen oover faeken den gemeenen Staat betreffende: en indien' er yemant uyt het midden van hen, door doodt of ballingfhchap, wordt weghgenoomen, vervullen se die plachts met andere, die in middelen en voorfienigheit uytteeken: en ooverfultx gelden de befluyten deefe vergaederinglyh voor een algemeene oovereenstemmingh der stadt, soo verre, dat de gemeente naeulx oyt geweyghert heeft te gehoorfaemen, maer in tegendeel 't gefagh der regenten meermalen door waepenen verdaedight. Die selve noemen jaarlijx een getal, uyt welke de Landvuooght (dat eerlijx 't werk des Vorsten was) verkiet de voorstanders der gemeene rufte, die se Burger-meefters noemen, en ten hooghtien vier fijnde: beneeves anders feeven, of daer omtrent, die, op den naem van Scheepenen, alle borgerlijke en lijsstraffelijke vonnissen wijfen. Deefe bekleeden hunne ampten fonder eenighe, of ten minften op een geringhe wedde, als een dienst, dien se den vaederlande schuldhijn. Soo dat door de maght van deefe alle, en door den raedt der Pensionariissen, die Rechtsgeleerde fijn, 's stafts faeken bedient worden, fijnde hen toegeflaen een reght, om ook wille-keuren en kleyne belaetfingen binnen hun gebiedt op te teflen. Van waer de heerfsfcarry, als tot de hooghe regeeringh, in een lichaem faemen koomende, die geene, welke oover yder stadt in 't befonder fijn gefelt, gefaemendt oover alle de fteeden te gebieden hebben. Want drie of viermael 's jaers, of soo dikmaels als er gewichtighe faeken voor- vallen, wordt uyt beyde de leeden des volx een vergaederinglyh bechre- ven, die men de Staeten noemt. Maer den Aedel, aengefien die uyt soo versfeheyde gewefhen te befwaerlijk kan te faemen koomen, heeft 't geen haer te beforghen Staat, een eenighe weynighe, die in treffelijk- heit van geboorte en goederen andere overtreffen, aanbevoelen, om oover de faeken, den gemeenen dienst van den Lande betreffende, te helpen beraetflaen. Deefe hebben ook wel de voorfiftingh en eerfte, dogh onder hen allen maer eene ftem. Nae dat dan de vroedschap in yder stadt oover de punten van bechriyvingh onderlingh gehandelt heeft, worden 'er magiftraetien, beneeves de Pensionariissen, ter dagvaert gefonden, om aldaer de meeninghe der felver voor te draeghen, blijvende alle fehiedelijke voorvallen hunne trouwe en voorfienigheit bevoelen. In deefe vergaederinglyh dan wordt gehandelt, soo van alle andere faeken, die den Vorften cyghen geweeft fijn, als oover de belaetfingen die 't noodigh is jaarlijx op te teflen, tot verval en onderfnt des oorloogs, welke oover yder in 't befonder, naer elx vermooghgen, verdeelt en gedrae- ghgen worden. Maer alsfo deefe vergaederiatingh kort daer nae weederom komt te ffeheyden, kieffen den Aedel en de regenten der voornaamfte fteeden, uyt het midden van haer, bequaeme mannen, om, ter plaetf deaer de heerfsfcarry haeren feeteel heeft, de faeken die de Staeten daegel- lix afgehandelt en befflooten hebben uyt te voeren: als ook met eenen in alle onverwachte voorvallen te voorfien, fijnde hen voorts toegelaeten, wen 'er yetwes hoogher maagt en forghe koome te vereyfchen, den Sta- ten te befchrijven: welke weerdigheid by naer niet anders dan voor feekerien tijdjt bekleet wordt. Maer 't ampt van Voorpraek van Hollandt is voor 't leven. Dees sprak ten tijde der Vorften voor de gemeene vryheit; en gelijk hy doenmaels 't meefte gevaer liep, soo ook heeft hy by veranderigingh van den Staat het grootfte gefagh behouden. Hy is 't, die ter daghvaert van de Staeten, en ter vergaederinglyh der Gecommit- teerde
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT,
RIDDER, HEER VAN DEN TEMPEL, BERKEL, RODENRYS etc.
ADVOCAT VAN HOLLANDT EN WESTVRIESLANDT, etc.
DER NEDERLANDSCHE JAERBOEKEN. 117

1588.

teerde Raeden, de gevoelens afvraeght, in raeden voorgaet, en de ver-
scillende over een brenght. Dit ampt is eerlijts in de beginfelen des
oorloghs lofelijk bekleet door Paulus Buys, en korts daer aan door fijnen
naefan Johan van Oldenbarnewelt, die 't in een hoogher luyfter heeft
gebragt door de groothet fijner befondere deugden, waer van hy een
voortreffelijk proeffituk teegen de dreygemenenten en konfenaeryen van
lycefter heeft gegeven, fijnde niet min trouw in raedt, als onverwin-
nelijk van gemoedt. Dit is ten naefen by het weeven der regeeringh in
Hollandt: Sy hebben de gewoonten der andere Landschappen weynigh
verfchillen. Sy hebben ook elk hunne eygene breukvoorderaers, en
Rechtsgeleerde Reghters, aan welke men figh van de regtbanken der
steeden magh beroepen, die alle hunne weerdigheid voor 't leeven heb-
en, en door den Stadhouder, uyt een getal, hem by de Staeten felve
genoemt, gekooren worden. Voorts worden nu alle facken, den
gemeenen Bondtgenooten treffende, en 't gheen tot den oorloogh noodigh
is, beleidt by den Raedt van Staeten: fweerende die daer in gefonden
worden (want elk Landschap fendet den haeren, maer die van Holland
drie, Zeelandt twee, gelijk ook Vrieftenlandt, en d'andere yder een) dat
fe, fonder eenigh inftond te neemon in den geenen, uyt de welke fy
gefonden worden, 't gheen ten meefhen dient der gemeene Bondtgenoo-
ten strekt, fullen helpen beraedtflaen: wanneer 'er fwaere facken te ver-
handelen fijn, worden de Stadhouders der Landschappen daer in geoe-
pen. Maer aengesien 'er van oudts geene facken van gewicht wierden
afgeveerdicht, fonder alvoorens daer toe d'overeenstemmengh der
befondere Landschappen te hebben, is om de meenighvulighe voorval-
len dier facken, en 't gevaer dat 't fleepen der felver met figh brenght,
dit middel gevonden, dat yder Landschap haere Gedeputeerden fenden
foude, met onbepaelden laft, om oover de hooghste forghen nae by te
waeken, en indien 'er yets fwaerders voorvuel, dat uyftel weynder
waere, yder figh met de Staeten syens vaederlands hebbe te beraeken.
De Landschappen, die alleenlyt uynt hunne groote steeden eene onder
de Bondtgenooten fenden, hebben gelijkt reght om te ftemmen, en voor-
sittingh by beurte. Deelve waren thoen ter tijdt, Gelderlandt, Hol-
landt, Zeelandt, Utrecht, Vrieftenlandt tusschen 't Vlie en Lauwers, en
Ooversyfel. Deefse befendingh heeft allengkens de gedaente van een
gedurelyne Vergaedingh aengenoome, op den naem van Algemeene
Staeten der Vereenigde Nederlanden, die hy vertooneen. De mght der
geren, die, foo hier, als in den Raedt van Staeten, gefonden worden,
binnen fekeren tijdt bepaelt fijnde, wordt niet verlenght, dan met wille
der Landschappen die hen gefonden hebben. Van gelijken worden 'er
andere, beneeden deefse, gefonden in de feefteeden, die de feefacken
verfekeren, en de gefehillen daer uyt rijzynde door gewijldens afdoen.
Dufdaenigh is in 't korte den Staet der Repubylie; welkers minfte omfhan-
digheeden alhier op te haelen niet gevoeglyk waere: fulx alhier klaerlyk
blijkt, dat de heerschappy nogh binnen weynigh geflachten is beflooten,
nogh weederom foo volxgewi, dat die t' eenemael aan 't ghemee ftae:
maer dat den Aedel in haer gefaaf gehandthaeft, en een groot vermoo-
ghen an de uyfteeekenfie borghers der aenfienelijke steeden gelaehten
wordt: dat hier uyt, als by trappen, worden gekooren, die oover elke
staat en Landschap in 't befonder, en die oover allen in 't gemeen te
gebieden hebben: niet als een loutere volkregeeringh, door een gevalli-
ghe verkiefingh en fonder onderfcheit; maer met een befonder infight
op de achtbaerheit der voorouderen, op 't vermooghen der middelen,
en op de begaarfheeden des verfants: en niet quaelijk is 't voor de vryheid geförgt, dat de gewichtichfte geschafien onder veelen gehandelt wor-
den, en altoos de hoogftte bedieningen tot andere overgaen, op dat veele, buyten hoof van in hunne ongebondenheit te konnen voortgaen,
fijgh aen de wettinghe middelen der regeerkonst leeren gewonnen. Voor-
waer ik fie dat eerlijts, felfs wanneer men teegen de Romeyzen heeft
geoorloegt, de Franfche, Hoogduyftche en Britanniſche volken gewilt
hebben, dat het overleggh der fwaerfte fæcken aen den Grooten 's Landts
den afgefunïden der fteeden gefelt wierden, en dat de overblijfje-
len dier gewoonte in gebruïk gebleeven fijn, van 't uyerfte geheueh
der vryheid, felfs ook alwaer heedenfdaëghs nogh rijken fijn. Jae in-
dien 't ons luft nogh hoogher op te klümen, en de Griekfche fæcken in
't zien, by nae een felfde gefaltte al fán men vinden in de regeeringh der
Amphifhtones, welkær eenigheid de macht der Meeden teegengeftaen
heeft; of in Achaiaen, dat, hoewel anderfints geringh van vermoogen,
sijgh door eendracht heeft gehandhaeft. Voorts heeft yder Landtricht
haere hoofstadt. De gemeene fettel der heerschappy is teegenwoordigh
in Hollandt, dat, gelijk 't haere Bondtgogen in rijkdommen verre,
foo ook in gefaagh niet weynigh te booven gaat. Deée is 's Graeven-
haghe, een vlek, alwaer ook Maurits fijn fijn hof houdt, beonher verma-
ekely om fijn bofch; en de naeby geleegenge strant. In de Nederlanden,
die nogh onder den Koningh flaten, is by naer een felfde regeeringh,
yugtenooven, dat de Staeten dier Landtrichtappen, ten waere om fchat-
thinghen te beraemen, naeulijx beschreeven worden. Tot het beförghen
der befondere fæcken van yder Landtricht worden weynigh gekoöoren:
de geheele regeeringh ftaet aen den Landvooght, met den Raadt van
Staete, en den byweefenden Geheymen Raedt, en dien der Geld-
middelen. Die in een deéer ampten enmael gefolt fijn, behouden 't
voor hun leeven. Welke d'inkoomsten der Vereenighe Staeten voor
deeven geweeft fijn, hebben wy hier booven verhaelt: korts daer aen,
wanneer alleerrick voor ooverheeringh ynt die harten weghgebannew
was, begonden fe midaedigher tot onderfant van de Republikk, als
voor hunne euygene, op te brengen; en nae dat de koopmanfchap,
by 't verval van Brabanct, toegenoemen hadt, wierdet, met den an-
was hunner rijkdommen, de moedt foom groot, dat men, aengefien den
voorpoet der fæcken, en de wakkerheit in 't beftaen van grootere, de
onkoffen en belastinghen verdubbelde. Landeryen, huylen, lijfgocht,
kleederen, hoofden, geen dingh wierdet 'er buyten fchattinghen gelaten,
noogh verfchoont om in de belastinghen te draeghen, Jae fels heeft men
niet ontsien fijgh met gelden op renten te befwaerden. 't Seekerfie inkoomen
was dooyene fée, dat, gelijk alle andere dinghen, de rampen des oor-
loghs niet onderworpen was: befonderen yver noghts wierdet by de
reganten aengewendt, om, booven al, de koopmanfchappen te ver-
foochen, op dat foom groot en onbeftendigh voordeel, door te fwaeren
belastingh, niet elders moght vervoort worden. Maer de rijkdommen
der Spaenfche Nederlanden, hoewel de fchattinghen bewaerlijk volghe-
den, ginghen die der Vereenighe geweeten, door byvoegingh van
's Koninghs geden, ongeloofilijk te booven: dan de meinighte der
handelaer, en de lightheit in 'er af te feheyden, terwijl eenighe die
ten deele als hun eyghen onder den duym houden, eenighe die als eens
anders goedt verquift, waeren oorfaêk, dat fe, onderfcheep voor hun
reght gebruïk, verlooren ginghen. 't Krijgsvolk, dat in dienst van
Hollandt was, beliep om dees tijdt, burger, bondtgenoot en vreemde-
ligh
DER NEDERLANDSCHE JAERBOEKEN. 119

lingh te saemen, uytgenoomen de Engelse hulptroupen, niet booven de achtent dyfent man te voet, beren even een kleyn getal peerden: fijnde t' meerendeel van dien in de beettinghen gehouden, en ongelijk swekker dan de vyanden, al eer Vrankrijk der selve krachten van een scheurde. Maer de sorgelooft van Lyceester en soo veele muysteren hadden geleert, dat het nutter was, sigh met weynigh troepen te bescHERmen, dan met meer volx, als de gelymmiddelen konden draegeh, te lichten, in plats van soldaten, fiij eyghen vyanden te werven. Scharper orde feldde men van dagh tot dagh op de krijgsucht, op dat borgeren en naeburighe volken, nogh ook die 't plunderen hunner landeryen, geleeghen tuitschen deethen en 's vyands boodem, afkochten, door geen oeverlaft geplaeght wierden: en wanneer men de soldaten in de winterquartieren leght, geschiert het bytuen yemants beforderde koften: al 't gheen hun verchaft is betaet de Republik: een wondere sceck bracht men door deze gelijkht te weeghe, dat gewaaepende krijgsluy- den door d'ingeesteten van selfs tot inleegheringh verloght wierden. Al 't voetvolk was verdeelt in regementen, betaende in tien vende- len, felden in meer. De verdelen fijn sterk honert koppen: ook fijn er fterkere: maer d'een en d'ander in 't algemeen insiende, fal men beevinden, dat fe, ongerte de dooden, de verloopen, en die d'Oover- ften door de monsteringh doen heen glippen, by naer dit getal uytmae- ken. Eeven soo veel ruyters fijn de kornetten sterk, welker drie, als een vleugel, onder een gemeen gebiedt staen. En op dat de betaellin- der soldyen des te gereeder moght gevonden worden, heeft yder Landfchap onder haere verdeelingh genoomen feker getal van regementen en kornetten, die fe uyt hunne middelen betaeten. Ook heeft men deee gewoonte beginnen in te voeren, dat de Kornel- en Hopman-fchappen, door de gefeyde Landfchappen, de mindere krijgsampten door de Hop- luyden selve fouden vergeeven worden: de hooghere, door de Alge- meeene Staeten, naer verdienften, of naer gunfte. Meer dan tweemaal ffoo sterk waeren 's vyands troepen, die fe of om alles wat eenighfints verdaght was in te toomen, of tot verdaedingh hunner wijd en fitjte verftryde landtpalen gebryuuyt. De foldy der gemeene krijgsknecht- ten was weerderlijits gelijk: maer de belooyinghen der gener, die sigh uytsteekende queeren, waeren by den Spanjaert grooter, en onder hen een groot geemeinge die dubbelde foldy trokken, en des niet te min viel hunne moetwil den steeden en het platte landt laftigh, 't fy fe sigh te velde of in beettinghen vonden, en alfoo den gelymmiddelen eenen dubbelen ballaft. Waer by den yverfucht der gener die 't bewint der waepenen hadden, geschielt baerde. Maurits in teegendeel, heeft, nae hem 't beleid des oorlooghs was aenbevoelen, van eersten af niet achter weyche geleten van 't gheen fso wel de voorighhe eeuwen, als het heedenlaeghs gebruyk, hadden uytgevonden: voortvaerend was hy in fijne faeken wakker voort te fetten, en onvermoeyt in op 's vyands aanflaeghen een weekendt oogh te houden: jae selfs, onaeghen de hoogheit fijnes oppergebiedts, verwaarloofde hy geenhsints de minfte faeken te behartighen. Invoeghen, 't gheen te verwonderen is, die leermeester des oorlooghs, die voor hem geenen anderen hadt gekent, op alles wat ten oorloogh diende, door eyghen ooverlegh eenen vafen voet feldel; hy befoorhde, dat de schildwachten allefints wel voorfen en op hun hoede, de steeden naer behooren geveight waeren; uytsteek- kent was hy in bequaeme plaetten voor fijn leeghe uyt te kieven, in te maeken dat alle stormgereesthappen veerdigh by de handt bleeven: voorts
voorts leerde hy sijn soldaeten, onbedreven in werken en veldslaag-
ghen, te peerd'd rijden, hunne geleeden te bewaren, spij't met figh te draeghen, en aen borstweeren en loopgraeven te arbeiden, op eene andere wijze, als dees eeuw gewoon was. Dit alles, om d'onwetentheit der geener, die figh, 't gheen fê niet en kunnen, schaemen te leeren, langh bepfortelijk gehouden sijnde, wierdt, nae d'ondervindingh, van veelen voor een wonder geoordeelt: aengfien fy, die door meenighe van neêrlaeghen gewoon waeren figh van de vlucht te dienen, nu weed'-derom darden flant grijpen, den vyand't houf bieden, en fteedsen als met ooverval verraffen: dermaeten, dat een yder nu genootfaekt was te bekennen, dat gelijk de Vâder in de gunst der volken te winnen, en in de gronden van den Vereenigden Staet te legghen; niemandt fijns gelijken hadden gevonden, foo ook de Soon dien selfden Staet tot handha
evingh, tot aenwas en vermeerderingh hunner facken, als door een befondere gunst des hemels, was gefchonken. Maer hoe groot een onderfcheit 'er tusfchen deel's wijs van oorloghen en 't gebruyk der voor-
ghe tijden is, zal uyt den inhoudt van het volgende werk verfälen wor
den. De Staeten der Vereenigde Nederlanden onderhouden geen geringshe faght van scheepen, die op 's vyandts feefteden, en den doortocht der rivieren een waekend oogh houden: andere dienen ten deele om de viffchery te veylighen, en de koopvaerdyscheepen te geley
den, andere kryufflen in den Ocean, om de fseeovers to verdrijven. Buyten alle twijfel scheit de vyand hier in veel te kort, naerdien hy weynigh haevenen heeft, en die niet feer bequaem, niet veel fcheepen, die alleen te uyttlegghers voor de fteeden dienden. Den Aedel haekte weefersijts nae een fachte leedigheid, of gerufte eearmpten, 't fy dan uyt koelheit omtrent de belanghen hunner tijden, gefprooeten uyt afgunst, hier te lande teegen 't gemeen; ginder teegen de Spanjaerts: 't fy dan ook uyt een ingewortelde vadighheid, veroorfaekt door de kon
tenary der Vorften, die hen certijts van de krijgsbedieningen ontfalle
ghen hadden, en alleen 't bewint ouver heerlijke goederen ouverlieten: weynighge waeren'er alleen, die uyt fught tot glory, om de benaeu-
heit hunner eygende huysfaeken, de waepenen in de handt naam, en forganh, weerdich hunne afkoomst, aenfleeugen. Wat 't gheemen belanght, de oude, wien noogh argher tijden heugden, en de jonghe, om dat fê geene vreede gefien hadden, figh genoeghegende met den ftaet der facken, hoe die weefsen moght, gevelden den oorlogh niet dan door geruften en schattinghen: en veele, die 't, buyten fught, met den Godsdiensf in 't gemeen aengenoomen, hielden, om geene andere reeden, volghen. Maer hen, die in den Roomschen Godsdiensf waeren opgevoedt, was, nae foo veele exempelen hunner byeenkoom-
ften, by plakkaet der Staeten van Holland, op een boete noghtans die niet al te fwaer viel, verbooden hunnen Godsdiensf felsf in 't heymelijk te oeffenen. Die zelfde wierden nogh, door een stilswghend gebruyk, uyt de voornaemste eearmpten geflootten. d'Ooverblifjeuten der Geestelij
ken van beyd' de geslachten, om dat hunne goederen in de meeste plaetfhen waeren aengfaleaghen en verbeurtgemaakt, hebben de Staeten 't hunner verlichtingh een eerlijk onderhout ghegeven, foo fê figh maer stil en geruht hielden. De vergaederighen der andere gefpluifte gefint-
heeden vondt men geraeden met oogheleykingh door de vingerhen te fien. Den Bedienaers van den aengenoomen Godsdiensf gaf men nogh in vroedthappen, nogh in andere Staets beraedtslaegghingen eenigf deel: felsf hunne kerckelijcke vergaederighen waeren den toefight der
Oooverheenden onderworpen. Soo dat in der daet, wen maer de jonghste be-
roerten befaedight waeren, nieht lighehty nieuwe te ducthen ftonden. Van
geliiken hadt aen d'andere sijde der Nederlanden de langhe evraevenheit
gelerdt de beginfelen der beroerten voor te koemen. De wetten bleeven
op den selffen voet als voor den oorlofh: ook gaf de feeidigheit van
Parma niemandt oorfaek tot misneeghen: en eenighe steden wierden door
bafetinghen, maer in 't algemeen door de maght der regenten, in hunnen
plicht gehouden: voegh hierby, dat, hoewel de Bifchoppen, ingevoert
onder Vrouw Margareta, Parmâs moeder, en den Hartoghe van Alva,
hunne weerdigheid behielden, en wel 't meerdergedeelte ter gunfte der
Jefuiten helden, men echter figh, uyt insight des oorloghs en der vy-
den, onthieldt van Inquisitie, van ftraften en pijnighen; fijnde daeren-
booven een groot gedeelte der gener, die van een strijdigh gevoelen
waeren, uytgeweeken: en d'ooverighe veel eer door vreefe, dan straffe,
hadden leeren gehoorfaemen. De duertee in 't kooren, de fteyergingh
van den prijs op alle andere dinghen, noodigh tot 's menschen onder-
hout, door swaere belaftinghen, d'ongemakken die 't winnen der land-
vruchten vergefelschapten, wierden ten weedenfijden te gemakkelijker
gedraeghen door 't wakkeren van den handel, en 't beneevens dien ver-
waeren der arbeydtsoonen. Wonderlyk bloeyde in Hollandt de koop-
manfchap, voedtfterfe der mindere neeringhen en handt-kerken: en
Amsterdam alleen wierdt met de grootfte koopfteeeden der voorighe
eeuwen en teegenwoordigheid des tijden vergeleeken. Hierentutften,
gelijk in den oorlofh de gewenfte vruchten van een geftegende vrede bleeven,
soo ook verftorven de gebreeken niet; fijnde de gemoederen soo verre
van verwilderinigh door 't gebruik der waepenen, dat fe tot het teegen-
deele verviel: want de pracht in kleederen, den ooverdaet in leeven,
de dertelheit in andere oovertollighe quisferyen, waeren, door uytheem-
fchen omtegangh, en 't verkeeren met die hunne ballinghchap onbekom-
mert draeghen konden, soo hoogh gesteeghen, dat fe, door geene
wetten gebreydeh, den rijken allesfints naevolgende, eerlangh die teegen
hen geenfints opmochtgen, uyt fchaemte voor armoede, tot de selfde
gebreken nae figh fleephen. Invoeghen dat die oude en dappere een-
voudigheyt der Hollanderen, haere kuyfche en beroemde reynighyt, als
thoen eerst in een weeligh wulphiht quaemen te veranderen: 't is
waer fy strekte den geldmiddelen ten merkelijken voordeele, maer ook
ten verdere der feeden: aengesien hier door de gierighyt, dat ingekan-
kert gebrek, tot oovermoedighe ftoorheit wordt gedreeven, en niet toe-
laat te gedenken, dat het ooverheerde volken fijn, die deze maniere
van leeven hebben ingevoert. Maer de gebreken der vyanden, welker
vry ondraeglijke ooverdaedigheit, selfs door geene armoede veranderde,
wierden voor deughden aengenoomen.
HUGO DE GROOTS
HISTORIEN
DER
NEDERLANDTSCHE
SAEKEN.
HISTORY

OF

THE

MORAVIAN

MINISTERS

AND

ECCLESIASTICAL

COMMUNITY.

1735.
INHOUDT.

U oopenbaert figh een veel duydelijker beleidt van faeken, nae dat Prins Maurits, hebbende 't bettir der waepenen bekoomen, de gunst des geluks op figh gewendt heeft. De flant der Republike, de strijdigheid in Godsdienst, het ernftigh bedrijf des fellen oorloghs, de hoopelooftheid van vrede, fijn in hunnen ouden faet gebleeven. Waer by dan ook in 't vervolggh der voorgevallene faeken veel eer verscheydenheit, dan verwarring, is aen te merken. De waepenen der Spanjaerden hebben toegeleght op Engelandt, ook hebben te toegeleght op Vrankrijk, doch al 't inpannen fijner krachten is niet alleen vruchte loos geweest, maer ook van jammerlijken uytflagh. Geweldegh groot waren fine inkooften, onmachtigh echter om soo veele oorlooghen te draegh: waer uyt alle onheylen, die d'armoë vergeliefschappen, quaemen te rijten. Middelerwijl raekten de krachten en de moedt der Hollandere aen het verflappen: men maekte verbonden met de (naeberurghie) Kroonen, die weer ten deele verbrooken wierden. Ginder hadt men dikwils veranderingh van Landvooghden: eyndelijk ook van Heer: quaelijk waeren 'er de vertroulingschappen verfeekert, de konstenaeryen vol lafhartigheiten. Hier heeft men door 't beleidt des eenen Veldtheers veel gevaers gemijdt, de waepenen dapper voortgevet: waer by de rijkdommen ter lee, door geweldt teegen den vyandt, door trouw omtrent allen anderen, ongeloofig hebben toegenoomen; invoeghe nu wel vaftelijk kon gelooff worden, dat de machten weelderfijts in gelijken faet gebraght waren, en voortaan niet fonder hachelijchen uytflagh souden oorloogh. Want dees tijdt heeft by de faeken, die dus langh geringh geweest fijn ook de menschelijcke hoop gevoeght, en dus verre heeft men alleen de bloote wonderen des hemels moeten aeensien. Al 't welk my of door eyghen gefight, of door onfeylbaer verhael bekentfijnde, ik voorgenomen heb, naer den reegel der geschichtschriewers, de weerel git Gemeen te maeken. Hoewel ik my light kan inbeelden, hoe haeltijk 't is, op een tijdt, waer in de partyfchappen nogh eeven vinnigh op den anderen gebeeten fijn, duudaenigh schriften aen den dagh te brenghen; aengefien men by den vyande en niet buyen vermoeden van te vleyen wordt gehouden, en den fijnen door flantvaftigheid in 't oopenbaeren der waerheit, lichtelijck niet dan al te grooten aenfoot geeft. Maer het oordeel mijncer oprachtigheid, en de belooningh fak ik te gelijk van den naeoomelinghen verwachten. En indien Godt immer een eynde van soo swaeren oorloogh heeft gefchikt, fullen 'er miffichen gevonden worden, die, nae my, de stoffe en de reedenen hier uyt ontdeent, met een meerder gerustheyt en welspreekheyt fullen ten toon flellen. Sijn 'er ondertuifchen eenighe, die, gefeeten verre buyten onfe beroerten, hunne ruft in 't naefpeuren van eens anders onheylen beiteeden, die gelieven figh van deehe te dienen; en hier uyt te trekken oorloghsleffen en een krijggkunde, welke fy, haetende de borgerlijke oneenigheeden, gelukkigher teegen den onchristenen vyandt mooghen gebruyken. Maer geschiedenissen te beschrijven is voorwaer altoos een hachelijck werk geweest: om dat fe den uytlander en naeoomelingh onbekent fijn, den inwoonder verrukken; en gelijk het eerfte den leeeer, soo is het
DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 127

het laatfte den schrijver vry gevaerlijker. En 't verloop der tijden helpt voorwaer niet weynigh, door vergeetelijt of maght des ooverwinnaers, van een naeukeurigh kennis aan 't verdwijn. Dan indien ik my, oanaegefis dit alles, genoootfaekt vinde, deefé dinghen, hier te lande, in het licht te brengen, sal 't een merklijk voordeel geven onder die party geleeft te hebben, die haer te recht moght scheamen, foó se den schrijver haerer gefchiedenislen niet handthaeft in die vryheit, welke fy alle haere ingeeftehen beloof. Waer by komt, dat de meefte faeken t'haeren voordeele fijn uytgevallen: en 't beflonder vruchtbaar is, figh oover de beginfelen van een groeyende Republik te ver-wonderen.

't Jaer, dat de Christenen, ffeedt onfes Saeligmaekers geboorte, vijftien hondert achtentachtigh in orde van getal ðellen, was in fijnen loop: en die figh 't voorweteen uyt de hemelisch lichten vermeeten, hadden voorflght, dat dit de daegen aller dinghen foudé volelynden, 't fy deefé konft, in figh felven ydel, en alleen binnen onse lightgeloovigheit bepaelt, immer geneeghen fy door de toekoomende dinghen heen te dringen, 't fy die dwaeling fy der geener, die de verheevenheit der Goddelijke teekenens eenen verkeerden uytleghe geven, en een gedeelte der hemelicher dreygementen geweefth hebbe, de geweldighe vloot, die in Spanjen, terwijl de Koningh met den Turk en Vrankrijk in vreede was, met gelijke hoop en grimmitgheit, teegen hen selven gewaepent, in aller haeft wierdt voortgepreft. Want 't was niet geenoeh, dat die ooverwinnaers van foó vêle rijken, en der nieuwe weerelt, foó geruymen tijdft gepftl hadden in, door weefersfijde naederlaeghen, een geringh volk weeder onder hunne gehoofsamheit te brengen, ten waere men ook een vrouwe te het verwijd dier schande voeghde. Maer de Hollanders, foú men waende, oorlooghden figh op d'Engelsche, d'Engelsche figh op de fée verlaetende: als of hen de daeden der Saxen, en Deenen en Normannen t'eenemael onbekent waeren, of die maer de voet in 't eylland hadt gekreeghen, figh daer van niet konde meefter maeken. Want dat ook de Koninghen zelfs, uyt schrick voor hunne eygene ingeeftehen, de vestingen ter neder geworpen, en allfo den vreemden eenen wegh in Engelandt gebaent hadden: en wat fouden booven dien die swakke lichaemen, die gemoederen van een volk, dat door langduerigh vreede en dertelheit vermurwt was, fônder Ooverfsten, fônder ruytery, teegen 't gewelt der Spanjaerden, teegen die foó vêle jaeren onder 't beleid van Parma hadden gefeegepraelt, vermoo-ghen? dit was de wegh om figh oover d'afgevallene te wreeken, en 'tenen trap tot de ooverige te dienen. Voorts beloofden fe figh, gelijk de menschelijke begeerlijkheit gewoon is de hoop fijner gedachten immer voort te fetten, dat Schotlandt en Deenmarken, rijken die in den ban gedaen waeren, mosten in hunne handen vallen. Dat hen daer nae niet kon ontgaen de krachten en den haet der Engelsche teegen Vrankrijk, dat meer dan oyt op die tijdt in fijn eyghen bloet plenfte, naer eyghen welgevallen te gebruiken. Wat fouden wijders alle andere landen van Europa, verdeelt in foú veel Vorftendommen, die nimmer figh ter goeder trouwe vereenighen konden, wen fy de fée geelooten hielden, anders uytrechhen, dan hen ten prooye vallen? Luyden van befaedighder oordeel darden figh foó groote faeken niet beloovën; maer figh te waeter te begeeven, om teegen volken die aen fée gebooren fijn de kans ter fée te waeghen, alle omluygende landen, door een geweldi-ghen schrick, in onseekerheit werwaerts 't heenen wilde, te doen lidderen, den
den roover voor een tijdt binnen sijne schuyplaetsten te beflytten, den 
handel te eenemaal af te snijden, dachten fe t'gewicht hunner eenflaeghen 
te können opweeghen. En de Paus van Romen (dees was Sixtus de V. 
von dien naam) arbeyde, om, door den Spanjaert, Engelande, dat 
d'eenvoudigheid der Koninghen in voortijden cijnt'baer aan den Room-
scharen ftoel gemaakt hadt, onder sijne gehoorfaemheid te brenghen. Dees 
dan naepoorrende de voedftappen der Pauven, sijne voorlaetenen, die, 
door tweedraght der Vorsten, figh eerft het regt oover de koninghrij-
ken, daer nae ook oover de Koninghen felve, hadden aengemaacht, 
heeft Engelande aan dien t eerft quam te bemaghtigen ten proove 
gegeven; als een rijk, t welk Elisabeth, buyten recht ooverheericht 
hebbende, door t'ombrengen van doorluchte hoofden, en het volk in 
schrik te houden, geweldeelk befit, behalven dat fe haer aan den Gods-
dienst schuldigh gemaakt hadt, en de schandtveek haerer geboorte 
droeg, als die was voortgeteelt uyt ooverfpeel, 't welk t'onrecht met den 
naem van huwelijk wierdt bewimpelt. Want alle deele dinghen, en 
meer andere, hadt hy haer in fijn bulle te laft geleght, noodighende daer-
benevens alle menchen om den toght der Spanjaerden te helpen uyt-
voeren, en sels den Engelchen ontlaeende van den eedt, die hen aan 
de Koninghinne verbonden hielde, om haer, was het mooghelijk, leve-
vendigh, loo niet, ten mindsten doodt, aan hem oover te leeever. Hy 
hadt'ër tot belooningh van datchefmftuk bygevoorht vergiffenis van alle 
andere, sels by Godt: en meer diergelijke lotternyen, die, in de blinde 
eeuwen niet fondre klem geweet fijnde, nu alleen om de fleur gegeeven, 
on de fleur aengenouwen worden. 't Is seeker men geloofde, dat in 
Engelande veele voornaeme grooten figh de teegenwoordighe regeeringh 
nae der sfecken niet te wel gevallen liefet, en Bernardin de Men-
doz, die, op den tijden van gelant, eenige jaeren in dat hof als ver-
sieder doorgebragt hadt, een tael voerde, die, vol ydelheid, wonder 
de geneegenheit der felver tot den Spanjaert roemde. Maer de waerheit 
was, dat, hoe feer fy ook in Godsdienn vorderen, nauwlijks yemant 
foon voorzigtighig is geweet, die figh op uytheemfche ooverheerings 
darde betrouwen. Hierentufchiuen worden op alle Spaensche kuften, en 
in alle haevenen van Italien, die onder sijn gebiedt honden, gewaepet 
ometrent twintigh duyfent krijgsknechten, en hondert veertigh scheepen, 
ten meerendeele van ongeloofighe fwaerte, die sels haeren ondergangh 
geweet is. Onder deele telde men een groot getal (die fy Galeoenen en 
Galeassen noemen) waer in, nae de gedaente van kaftelen en freeden, 
toorens en folderingen opgerecht waren, en die met drie honderd 
roeyers wierden voortgerooyt, lĳnde bedeckt teegen 't bezelhienen, en 
gefterkt met borlpleeren, om't geweld der feebaeren te konnen uytharden. 
'ť Seevolk in dienn genomen was uyt allerhande landtaerd, de leevens-
middelen voor fes maenden, grooten oovervoet van geldt, voorts alle 
behoeften die men gewoen is in een landtoorlogh mees te voeren, en 
twee duyfent vijf hondert flukken gefchuts. En al deele toeruinghig van 
veele jaeren wierdt door den drik onder 't gemeen gefbrooyt, te gelijk 
om lichriek te maeken en te praelen, soo dat genoeghfaem bleek, dat daer 
door de Spaensche moongenheit voor al de weerelt wierdt ten toon geftelt. 
En hoewel sommighge gevoelten, dat men door een Heraut behoorde 
Elisabeth den oorlogh zet te seegghen, vonden 't andere noghtans onge-
raedten, achtende hunne waepenen genoegh gerechtveerdight door de 
Pauulfelijke bulle. Niet meer wierdt'ër geluyfert nae den heyfamen 
raedt van den Marquis de Santa Cruz, en des Hartoghen van Parma, 

1588. Sixtus de 
V. greeft En-
gelandt te 
proove aen 
die t eerft 
bemaght-
tigh.
Die oordeelden, dat men alvoorens figh van eene der schanenenv en Hollandt behoorde te verfekeren, aengeven de Vlaemische onbequaem waeren, om, teegen alle onfeckere uyttaeghen der fée en des oorlogs, foo geweldigh een vloot te berghen. De meefte lieten figh voortaen, dat, ten waere het leegher van flonden aan nae de Teems gevoert wierde, en aldaer lande, om Londen te beformen, niet anders gefoght wierde, dan de feege ke verwijlen. ‘t Opper-Amirraelschap over de vloot was gegeeven aan Alphonso Perez Gusman, Harthogh van Medina Sidonia, een eere, hem aengeven meer om den uytteekenden luyfter fijnes geslachts, dan om eenige andere verdienften; en onder hem hadden figh, buyen ‘t aengenomen getal, op eyghen koffen, vrywilligh uytgeruft de eedelfe geslachten in Spanjen, en veyle van doorlochten hueye: foo groot was niet alleen de begeerte tot buyt, maar ook de verfekertheit. Men feght voor waerheit, dat fe alvoorens de ampten, landgoederen, wooninghen, en alle verdere oorloghwinften, onderlingh verdeelt hadden. Immers onder den buyt heeft men gefen ftrippen, en meer andere gereesthenhappen tot moordt of flaevernuye, die fe den ooverwonden, als of hen de feege niet ontgaen konde, bereydt hadden. In ‘t midden van de Lente vergaerden de scheepen tot Lissebon, van waer fe verfroeyt, en in de haeven van Gallicien geraekt fijnde, drie scheepen vermiften, welke een geweldigh form, en ten deele de Galeyboeven, hunne vryheit meefter geworden, teegen de Franfche en anderen gejaeght hadden. Ondertuftchen onthieldt figh Parma, wiens ‘t opperbeleid van dien tocht was aenbevoelen, met een leegher van oover de dartigh duyfent man, foo te voet als te peerde, in Vlaendre, alwaer hy etreljê vaertent had doen graeven, om door de felle alle de oorloghsbehoerten nae de feetfeeden te doen aenvoeren. Aldaer had hy byeen gebraght achtentwintigh scheepen van oorloge; en omtrent vierhonderd platboedemen, om, buyen gevaer, aan strandt te kunnen koomen; welke eenfeleel gekoght, eenfeele onophoudeel, fonder nacht of dagh te vierhen, nieuw gebouwt waeren: beneeven eenige bruggen, om ‘t volk te voet en te peerde oever te voeren, foo heeft als de Spaensche vloot in de Noordtie was gekoome. Maer aan de fijde van Engelandt en Hollandt was de toeruchtning geenfints gemaachtigt naer ‘t gevaer van foo dringenden oorlogh, terwijl men geloofde, dat de vloot door de windt te rugh gedreeven wierdt, of foo geweldigh swaere scheepen nimmer in de enghten van hunne fee fouden koomen. Eyndichely feyden de meefte voor vaft, dat deze vloot niet toegerust was, dan om de scheepen uyt Indien weederkeer ende te geleyden, niet teegenstaande de Koningh van Vrankenhijt hadden gewaerschouwt, dat hy van de maght en aenflagh deefer vloote ten vollen beright was. Dus is ‘t, dat figh op ydele geruchten en losse giffingen liefkoaiden, fonder de groothet van ‘t gevaer te begrijpen, dan nae dat figh daer van ontlaft faeghen. Die van Hollandt echter maekten ooverflagh hoe veel scheepen en bootsvolk fy in waepenen hadden, of omtrent befondere konden by een rukken: en hebben daer nae met een taemelijck vloot de Vlaemische haevenhen befer gehouden, om Parma ‘t uytloopenh te beletten, voor ‘t ooverighe by nae forgeloof fijnde. De Koningh, die figh tot nogh toe door een bedriegelijcke paishandel hadt laeten bedeune, floop, hoewel by nae te fpaeche, alle die verdaght waeren van veranderingh in den Godsdienst te foeken, binnen eylanden en moeraffen. Den oever van de Teems beffette fe, ter plaetf daer men geloofde dat de vuyndt landen mocht, ten weeder fijde met ruyttery, en schielich gisperre regementen voedtknechten.
ten: deecé meenigte, die uytterlijk wel een ruftigh gelet toonde, dan met Parmá's oude krijgsknechten, indien hy genaectert hadt, in waepen-
handelingh en ervarenheid niet waeren op te weeghen, heeft ín haere
teenenwoordighheid gemonfert en aengebrooken. Ook gebræken'er
onderstûflichen geene, die haer by Tomyris, by de Koninghinnen der
Amazonen, by Voadica, welke cêrtijts op dat félve cylandt hadt ge-
heerfch, vergeleken, en haer gaeven al de glory, die de geschiedenis-
en of fabulen den doorluchtighsten heldinnen aller eeuwen hebben toeg-
genfchreven. De vloot, waer onder fy genoomen hadt de scheepen van
bêfordere, verdeelde ín deuffer voeghe: Seimours, dien 't bewint
over de mindere flagh van scheepen was gegeeven, hadt fîgh t'onthou-
den in't naeu van de Hoofden, en omtrent den mondt van de Teems; de
groote, hondert in't getal, die meerendeel uyt de Spaensche fêe te rugh
quaemen, om mondt- en krijgs-behoeften in te neemen, fouden in de hae-
ven van Pleimouth blijven, om van daer, wen 't noodt deede, den
vyandt teegen te gaan; waer oover tot Ammirael gefelt was Karel
Houwardt, tot Onder-Ammirael Françoys Draek. Dees, hebbende
den roem fijnner doorluchte seedaen by naer door alle geweest des
weerelds hen verprijden, was weerdigh, dat sijn vaderlandt, in die
gevaerlijke tijd, fîgh tot fijn beleidt en dapperheid keerde. 's Vyandts
vloot was niet verre van Engelandt, toen de Koninghine, bedroogh
voor geurchten ten dien eynde van de Spaensche fijde met voordaght
uytgetroyt, door brêven aan Houwardt weeten liet, hoe ðy secker
bericht was, dat de vloot niet koomen, of ten minften een geruymen
tijd achter blijven soude, en derhalven hem gafte fîgne swaerfte schee-
pen t'ontwaepenen. Nauwlyk had hy deefen laft achtvolgh, of ðe
de vloot in 't gefight van Engelandt, en Houwardt fîgh met groote
mocute pijmen, om 't krijgsvolk, dat, op geloof van agedankt te fînh,
fîgh ongebonden door 't landt verfryde, te verfâemelen. Geenen min-
deren misflagh hadt de Spaenjaert begaen, dat hy hen van fônden aen niet
plotfelijk op 't lijf viel, toen hy hen ongereet tot teegenweer konde aent-
treffen: en Engelandt buyten twijfel gevaer geloopen hadt. Maer de
gevangene hoofden, als hen deefé dwaefheid toegedreven wierdt, hoor-
den men fîgh ontfchuldighen op de nauwye orde en bepaelden laft, die
meerendeels vyandt van voordeelighe geleghenheden fînh, daer aen hen
Philips gebonden hadt, en niet gewîft, dat de vloot in eenighe haechelijkhût
gefelt wierdt, voor al cer Parma, in ðe gefleeken sînde, den schîrk ver-
dubbelt hadt. Maer deefen hielden Seimours en de Hollandtâche schezep
binnen Dunkerken beslootten: en hy selís heeft met geen kleyné
scheepen durven doorbrecken, nogh de Spaensche vloot, schoon ðe
dramen daer aen gevolght al teênemael hadt ontgaen, soo dight aen
frânde, die doorgaens met banken befet is, konnen naederen, of hen
was onmoegelijks 's vyandts scheepen, veel lichter als de hunne, daer van
daen te drijven. 't Voornaemfite ongemak dat hen in hunnen aenflagh
to rugh fette, en waer op selís niemandt was verdacht geweest, als of den
heemel hen alle met blindheit hadt geflaeght, was, dat de Spaenjaerts
hadden verwaerlooft veele behoeften, noodigh tot de vloot, met fîgh te
brenghen, als of hen Parma die verschaffen soude. Dan ook Parmás
scheepen hadden meerendeels groot gebrek aen bootsvolk: de reeden hier
van was, behalven de bekende gierighed der Ooverften, dat in de Ne-
derlandtâche sleeden, aen de Spaensche fijde, weynigh vaerendtvolk
gevonden wordt, en selís de Hanfetfeeden waeren niet mahtigh volx
genoegh te leveren, om 't getal te vervullen, en die de Spaenjaerts
tegen
teegen hunnen dank hadden scheep geschreven, verliepen op alle gelegenheit van vluchten. d'Engelsthe ondertuften weeder by een verfaemelt sijnde, hebben hun vloot met grooten arbeidt en moeyte, wijl de wint niet dienen wilde, uyt de haeven van Plymouth gekreeghen, om den vyand tot schuutgevaer te brengen. Uyt welke wijfe van flaeen lichtelijk is gebleeken, wat onderheft het is, met swaere of gewininde en wel beleydelde scheepen te vechten. Want onder d'Engelsthe scheepen waeren 'er weynige, die in groote by de Spanische haelen konden; maer door dien sfe leichigher beitheren lieten en vaerdigher swaeye konden, hadden 'er de loef van de vyandt gekreeghen, soo dat ze somwijlen met volle feylen nae hen toeliepen, en ondertuften ylxin weeder achteruytweeken. Selfs wanneer de wint veranderende, de Spansehe op hen aenfetten, wiiten 'en hem met omloopen te leur te fellen. By fil weeder, 't bequaemte voor den vyandt om te roeyen, losfen 'er niet alleen bloote koogels, maer ook keetenen, die sfe verfpredyende, wandt en riemen van een reeten. Dan de Spanjaerts waeren niet gestelt om te vervolghen, nogh, schoen hen gelegenheyt gegeeven wierd, gefint sfigh in een gevecht in te laeten. Sy wierden gefpaert als tot gewigtigher aenflaeghen. De scheepen laeghen in een lange reex met uytgetrekte hoornen, makten traeghen voortgangh, en wierden daerom des te seckerder getroffen. Booven dien, wanneer 't geschut wat vinniger op hen aendrongh, hieldt de vloot sfigh dichter, halvemaens sigegeflooten, en maekte, op 't eene het andere niet soude voorloopen, kleynder feyl: en evenwel dit sels niet veyligh genoegh, flootende de scheepen, soo dikwils fy geperst wierden, elkander in flukken. 't Gheen Baldes, Landtvoght van Andaluijen, in Spanjen, en maeghtschap des genen, dien 't belegh van Leyden berucht gemaakt heeft, weedervaren is. Want 'en schip van Seville, op hebbede acht hondert mannen, en hem tot Opperehooft, quam met fulk een gewelt op een ander aenbruyn, dat het mafteloos van de vloot verlaeten wierd, die, om niet eenenthalven aller vaert te styren, voort feylde. Dit, dus bedreeng sijnde, heeft sfigh aan Drack moeten overgegeven, en is daer op tuften hen, door goedertiereenheit omtrent den ooverwonnennen, en door vleyery omtrent den ooverwinnaer gestreeden. Ten selfden tijde is 't voornaemste schip van Bifcayen, behoorende onder 't Ammielaefchap van Michiel d'Oquendo, in brandt geveloogh. Daer fijner, die verhaelen, dat een Nederlander, 't fy gedachtigh sijnes vaederlandts, 't fy gefoot, dat men hem mistrouwde, hebende den brandt gefleeten in stoffen die lichtelijt 't vuer vatten, in fce gefpongrhen is. Weynigh menchen quaemen'er behouden, den ramp 't schip, welken de vlam niet hadt verflonden, bleef den vyanden ten prooye. Daer nae verlooren de Spanjaerts een Vetenaens schip en eenige andere van kleynder foorte. Hiertuftenhen wierd de Engelsche vloot geletterft, soo maer meerder getal as toelooq van aedel, die yder om 't eerstt hunnen yver ten dienste der Koninghinne betuuyghen wilden, en verdeelde sfigh in vechtelycke esquaedres: die den vyandt aldus omcengelt hebbende, sijne scheepen door geduerigh schieten doornaegelde en reedloos maekte. Maer sels al toen ter tijd tijden hef gebreken aan bupoeder gewerd, waer aan 't hen naederhandt doorgaens mangelde. Huenne eenighen toe-vlucht is geweet in Hollandt, fonder welk Engelandt toenmaels maer heeft konnen becrhermt worden. Nae een geduerigh schutgevaer van acht achtervolghende daeghen (want d'Engelsche, awakker in krigsvolk, schuwden 't enteren soo feer fy immer konde) is men op den felden van
1588.  
Hunne vlootten verwenigen fgh.  
De Spansche verwachten Parma by Kalis.  

De vloot wierden nae Vlaendre gefonden de aenstelijckste uyt den zedel, en onder die den Prins van Anco, wiens moeder, verdacht van sigf by den Koningh verloopen te hebben, zijn afkomst in onteekenligher gebracht heeft, om oover de gemeene faeke met hem te raedtpleeghen, welken de wegh ter weederzijden afgeheven fijnde, den onderganghe van veelen ontduykelt fijn. Want de Spansche vloot is, uyt laft der Koninghinne, welke niet twijfelde, of de vyandt soude, soo heeft de maen aen 't afgaan was, eencen min helderen nacht uytkriefende, wen hy kende, alle fijne krachten pooghen te vereenighen, 's nachts nae dat te figh in de Hoofden had geteit, op deefte wijfe verfbyrouted en verdreeven.

d'Esgelhe fcheiden acht fcheepen gevult met ftukken gefchut, waer in buypoeder, swere fteenen en meer andere ftoffen, bequaem om uyt te vloeten en te fchieten, beflootten waeren, met een voorwindt en vorooy, reght op den vyandt aengedreeven. Maer de Spansche, uyt fchier der fchitterende vlamme, (dewijf te gefien hadden, dat die op hen was aengefen, en wiijt en fijnte oover fce luchte) hebbende hunne ankers gekapt, pooghen in aller yl den Ocean te winnen. In deefche ontteeltien hebben die fegolven, die gelijke loop met de wint hielden, 't grootfte fchip, waer op Hugo Moncado 't bevel hadt, verwart in het touwerk van een ander fchip, en hier door 't roer uyt fijn plaatjes geeflighert, op de drooghen van de Franfche kust gedreeven: alwaer de fcheepfaden, die er, behalven de roeyers, vier hondert op waeren, terwijlte fe hulp te 't vafte landt verwachten, d'Esgelhe, die hen aengedaen en met ladders geëntert hadden, een geruymen tijdte vechtende 't hout geteefd en opgehoonden te hebben; tot dat ten laefte Moncado, en met hem veel meer andere, gefneuvelt fijnde, 't fchip vermeeffert, en drie ueren langh geplunderd wyerte. Dogh de Steeooght van Kalis verboodt den brandt in 't felve te fleeken, om met den Koningh van Spanje, die figh als noogh geen vyandt teegen Vrankrijck verklaret hadt, hoewel men geloofde, dat hy ook een aflaghe op deefte ftaadt gemaakt hadt, eencen fcheijn van onderlinghe vriendschap tonderhouden. Vijfijtige dyuynt dukaten, van 's Koninghs geldt, wierden alhier tot byut gemaakt, en drie hondert roeyers hunne vryheit geschoonen. Weynigh fcheepswilk is 't met swemen ontkommen, die den ongelukkighen uytflign hunnes tochts allereerft in Spanje geboodtschap hebben. De vloot, die door dees geweldighe fchier verfbyroert was, heeft haer weerder vereenighe en geest voor Grevelinghe, de naefe van de Vlaemfche feefaevens: en hoewel fe door 't gestaeddighe fchieten en donderen der Engelsche muskethen, handt-gechefutten en ftukken dapper doornaegelt wyert, heeft fe echter niet konnen befluyten haer te oopenen en haere orde door een te menghen. In dit gevecht inforderheit is de maght der Spanjaerden gebrooken en ter
ter needer gelaaghen: want eenighe scheepen reddeloos geschooten sijn-
nde, raekten, naerdien 't onmoogelijk was de gaeten te stoppen, of 't
infortendt waeter uyt te pompen, door d'ooverstolpende golven aan 't
sinken. Onder andere wierdt een Biskaver, terwijl de vyandt hem
bevocht, en de hoofden van binnen, oover 't gheen hen de dapperheir en
de noodt raede, tot dooddrlaens toe ooverhoop laaghen, schielijck door de
golven ingevoelhogen. Twee Portugysche Galloenen, naer dat se te
vergeefs gegracht hadden weder in de Hoofden te geraekhen, wierden
door een geweldijg wintt tot op de Wielinghen gedreehen, en van
daer voorts op de Zeeuwysche sand; als of sy, die een gemeen gevar
hadden uyttgefaen, oover hen ook de fchipbroeken behoorden te verdee-
l. 't Eene droecht den Philipys, 't andere van Matheus: op
dit was Seehopman Diego de Piemontel, op 't eerst Francisco de Tole-
do, beyde kornellen. Maer 't eerst hebben de Vlissinghers, nae dat de
voornaemtste hoofden sigh in de boot begeeven hadden, ingenoomen.
Piemontel, vermaeendede 't vluchten, en ook 't schip hem ten diencynde
gefonden, heeft sigh, nae 't deurftaen van een meenighe kanoefhoote, en
verlies een merkelyk getal der fijner, zyn de trouwe en de maught
van Pieter van der Does oovergegeeven. Dees, hebbende 't gebiedt
oover een gedeelte der Hollantsche scheepen, liet een wimpel, dien hy
onder den buyt gevonden hadden, in de kerk tot Leyden ophanghen, tot
pronk en prael van haere ongewoonhe groote. Deef beyde scheepen ver-
laerten, en 't gheen men oordeelde te flae te konnen koomen daer uyt ge-
lucht fijnhe, heeft den Ocean vervolghen. Nu reets hadden de Hollan-
ders en Vrieeen verftaen, dat de geheele vyandts vloot voorby hunne
kusten feylde. 't Gheen hen niet anders vreefen deede, dan dat se den
mondt van d'Eemsg oghten inloopen. Dit quaemen se voor, met het wegh-
neemen der fjeefbankens, op welker gefight de ffeeluyden de drooghent
dier plaatser mijden. De Spaensche hoofden, door foo wveren verlies
en neederlaeghe geerft fijnhe, en alle van voorneemen, om voor het
ooverighe de schult op Parma te fchuyven, zijn te raede geworden weder
nae huys te keeren; hoewel ooghenfijnheely bleck, dat ook 't gevar,
dat hen dreyghde, niet fonder gevar t'ontkoomen was: naerden hen
de Hoofden van achteren befeyt waeren. 't Eenighe dat hen ooverchooht
was, 't naer de Noorder-kuft van Englandte heen, en achter om, te
wenden, alwaer de weefhen Ocean tot als nogby naer onbebouwt, en
niet fonder de uyerste hachcelykheit te befeyljen is. Dan inden men als
toef op den vyandt aengedrongen hadt, de Spanjaerts weraen door foo
vinnighe fchirck voor fee en vyanden bereepeen, dat men verhaelt, den
Hartogh van Schima Sidonia overleghen te hebben, of hy niet de vloot
in 's vyandts handen oovergeven, en alleen de leeven daer af beddingen
wilde. Maer d'Engelfe, alleenlijk waer sy 't moghten heenen fetten
achtflaende, ten eynde sy mischien hunnen wegh niet of nae Schotland,
of nae d'Ooftfe naemen, en 't nu byten twijfel was, dat se van deef
geheele kust afhouden, fijn alleen door de wilde fee met de vlucht
pooghden te behouden, hebben, met andere te vervolghen, niet willen
figh in het felve gevar fteeken: vernoeght fijnhe met d'achťbaerheit van
's vyandts vloot verjaecht, en hun vaderlandt behouden te hebben.
Jac zelfs, indien se al ten vollen geneeghen geweeft waeren te volghen,
was 't hen door de behoefte een bukkruijt, als gelyk is, verboiden.
Maer by tydhs hadden se Seimours gefonden, om beneven en te gelijk
met de Hollantsche vloot de aenlaeghen van Parma teegen te gaan: d'ooverighe, nan dat se eenighen tydhs een geweldighen storm hadden
uytgefaen, sijn, niet stonder gevaer, behouden in Engelandt aengeko- 
men. Buyten twijfel is als toen en de seeghe en de dapperheit der Engels-
fchen niet minder geweest als d'oude glory der Grieken en Romeynen, 
die de gronden hunner moogenheid op seegensrijke feeslagheen geveft 
hebben: hoewel te hunne ooverwinninghe langhaem, dan ook feekeer 
genomen hebben, sijn nimmer met den geheelen omflagh hunner fee-
meght onder 's vyants vloot nogh aan sijn boordt begevende. En 
d'uytkoomft is hier in des te gedenkwerdigher geweest: in al den tijdt, 
die teegen de Spanjaerts gevochten wierdt, is niet een eenig schip van 
weerde, niet booven hondert man, soo krijgs- als see-luyden, vermipt 
geworden. De Spanjaertstaerentuflchen hebben teegen allerley gedrag-
rant van rampen en elenden geworfelt, en by naer vijf duyfent van de hunne, 
benevens de swaertfte scheepen, achtergelaten, behalven dat de meest 
fieck of gewoont, en met gebrek aan allerley behoeft, door een woeste 
ende ontsuytmighe see gegelinghert wierden: met soo dringendt een gevaer, 
dat peerden, laftebeelen, pak en fak oover boort moesten, om 't hol der 
scheepen teegen 't ingolven der seebaeren te lichten. Tusschen d'Orca-
den en d'andere eylanden der felve see gekoomen fijnde, gelaft hen den 
Hartogh van Medina Sidonia de seylen nae de haevenen van Bifcayen te 
wenen. Wy slyfs begeeft sijn met eenighe scheepen, die min dan d'an-
dere leedigh, en beeter voorsten waeren, in ruyme see: d'overighe hiel-
den 't niet verre van Yerlandt. Daer sijn 'er geweest, die, door verfche-
de stormwinden van alle kanten te rugh gedreven, tot in d'Engelsche 
see, teegen d'Engelsche of Fransche kufen aengejaegt wierden. Veele 

tot op de kufft van Noorweeghen, en aldaer teegen de kloopen en rotfen 

tuukken see-lagheen: andere verwien door dwarloverwinden tot op 't 
yyterfte van 't Noorden, ende tot nogh toe onbekende weeret. De 
Koningh van Schotlande heeft omtrent den genen die aan sijne kussen 
gejaeght waeren de vreede wetten onderhouden. Tweeëndartigh scheep-
pen sijn 'er op de drooghten van Yerlandt aengefet, of in de naeberighe see 
gfonken: en de menfchen, die hun leeven pooghten te behouden, door 
d'inwoonters oms hals gebragt, naerdien 'er te veel waeren, om 't sijn 
in verfceekertheid oover t'ontermen. d'Ooverighe heeft de grimmigheid 
des noodlotts slys tot in hun vaeerlandt vervolgft: want in de haeven 
slys sijn 'er by ongeluk twee in den brandt gevolghen: andere door 

twee voorn overgelduk. Dartigh sijn 'er in alles overgeblevenen, 
de die lijftoght en andere behoeften gevoert hadden: van d'oorslofgche-
pen een, voerende den Ammeraal van een vloot, die regths te vooren 
soo maachtigh geweest was. Meenightheid van aensienlijke perfoøadjen, 
en een groot gedeelte van 't gemeen gaeven den geeft niet langh nae hun 
overkoomft, 't sy fe door soo langh en soo verdrietigh sunkelen een 
fiekte kreegen, 't sy 'er eenighe van harteer overleeden; siende, ge-
lijk 't gemeenlijk te hoof toe gaat, hun beleit niet onbefprooken van 
misslaeht, die 't geval alleen te wijten ftonden. De groote der needer-
laeghe is voornaemtlik hier uyt gebleeken, dat Philips by plakkaet 
den gefetten tijdt der rouwdraght verkort heeft, om de aangrijlhood 
der scaede, die wijd en fijd de eedelen see-lagheen hadt in treurgewaet 
getfoon, des te meer uyt het gemeen gefight te weeren. By d'Engel-
fchen en Hollanders wierden de gevanghenen, nae 't betaalen van 
randfloe, en eenighe ook ter schen, in vryheid gefelt. Gederende 
den oefekereen uytdag, heldt men, dewyf de vreede gemeenlijk 
leert Godtvryuchtigh weefen, dikmaels beedestonden. Nae de seehe 
wierdt beflooten eenen dankdagh uyt te schrijven: en de Koninghin 
slys
DER NEDERLANDSCHE HISTORIËN. 135

zelfs in eegeprael gevoert sijnde, naer de gewoonte der ouden, ver- 
klarede door een oopenbaer vertoogh aen al den volke, dat noynt eenigh 
vooral fijgh had opgedaan, waer in de gunft der eeuwigh eioorin- 
heyt, door soo taftbaere bewijfen hadt doen blijken, hoe swak alle men-
fehelijke maght en steunfêlen sijn, om de opperfe Moogenheyt te bestrif- 
den. Maer dien van Hollandt fount uyt het gemene gevaer ook deele 
vrucht te wachten, dat d'Engelſche fijgh in hunne bondtgenootschap 
voortaen reedelijcker souden laeten vinden, als die tot nogh toe waeren 
gewoon te roemen, dat het onderfiant, 't welk fy den bondtgenooten 
deeden, uyt loutere beleevenheit quam te spruyten. Terwijl de ooverbiij-
felen eener vloote, geslingherd en geschonden door soo bijfier weeder-
weerdigheiden, in Spanjen gevoert worden, laet figh den Hartogh van 
Parma, die, uyt een langheurighe voorpoort in elende, uyt een fijf 
betrouwen tot wanhoop, was vervallen, meer door eens anders aendrin-
ghen, dan door eyghan raedt, waer van hy reets een afkeer hadt gekree-
ghen, tot het belegh van Berghen op den Zoom aendrijven. Die van 
Brabandt porden hem aen, en scherpten hem in, dat hy dogh niet du-
fonde, dat een eenighe stadt, uyt welke 's vyandts ruytfer de we-
ghen doorgaens onvry machte, en de länderyen verwoestte, aen hunne 
Provincie en sijne ooverwinninghen quam te gebreken. Ook liet den 
Hartogh fels fijgh niet quaelijk gevallen, fijn leegher uyt Vlaendre, aen 
welke 't nu reets uytgeput fijnde vry laftigh vifl, elders oover te breng-
den: daer toe beweeghen hem meede ſelhoemte en vrees, op dat, 
indien hy 't weygherde, het sijhijn moght, als of men van hem geen 
hulp meer te verwaghen hadt. Behalven dat, indien hem 't geluk op 
nieu begunstighen wilde, hem de wegh gebaent wierdt tot in de Zeeu-
ſehe cylanden, om daer aen tot in Hollandt felve den oorloogh voort te 
feren, de naeſte aen fijn al te groote hoop, die hy te voeren opgevat en 
verlooren hadt. Want die stadt, treffelijk geleeghen op de grensd van 
Brabandt, strekt het gelijt, maar een weynigh daer van afgefonert, op 
Zeelandt; Vlaendre en Hollandt heeft fijn haere sijden. Niet verre 
den van aen is een geedele Schelde, waer in de Zoom, die die stadt den 
naem gegeven heeft, invloeyt: voorts heeft de stadt een langhe haeven, 
de eeuwighermaeten boghīgh is. Onder de heerſchappy des geſlachts, 
dat met haer gelijken naem draeght, heeft fijn langh in bloeyende koop-
manſchip geleten, tot dat ten laetften haere welvaert, door de naeby-
heyt van Antwerpen, en de rampen des oorlooghs is vervallen, hebbende 
seltf beproefte de vyandſtchap der gener, die fijn tot haere belchermination 
hadt ingenoemen. Maer nae dat fijn aen de fijde der Bondtgenooten is 
gekoemen, heeft fijn meermaals door verraaederyen gevaer geeloopen, 
dogh eerft toen gewelt en een belegeringh uytgetaen. Thoolen, een stadt 
een deel in Zeelandt, is door het Voitſeemeer, een arm der Schelde, 
van 't Markgraeffchap van Berghen afgefeene. 't welk tot het oover-
voeren van krijgſtroopen en andere oorlooghs behoeften feer bequaem is, 
en op dat het, gelaeten in de maght der Hollanderen, de belegeringh 
niet deede opbreck, fijn Montigny, en Ochaef, een der Græven van 
Mansfeldt, voor afgefonen, om fijn der felver te verfeeker. Deffe, 
hebbende †eeentijd †eruchten uytgestroet, als of fy 't op Heuďen 
gemunt hadden, fijn op 't onvoorſienf aldær aengekoem, en breng-
ghen achthondert man door d'ondiepten, om buyten vermooden op de 
Zeeuſche kult te landen. Maer alfo fijn 't gety des waeters, dat nu aen't 
voelen was, quaelijk hadden waergenoomen, en hunne voeten in 't 
flyk aan 't glibberen raekten, fijn òe, wat moeyte fy ook deeden om 
over
1588.

oever te koomen, met teegenweer van weynighg afgewezen. Onder-
tuschen beschermden sigh dien van deefse fijde met den dijk des oever,
hebbende 't fatoen van een bolftweer, teegen de muskettiers, die de
vyandt op 't vafleland van Brabandt hadt gelaten. En frax daer op is,
doors voorfoorhe van den Graef Georg Everhardt van Solms, die op
teylandt het bevel hadt, en door de meeneighe der geger, die, op 't
voortloopen van 't gerucht deefes gevaers, teoefchietende, sigh ter weer
fheid, de vyandt, die nu aen 't wijken was, op de vlucht en in ver-
flindt-colken gedreeven; waer uyt de hoofden ter nauwuer nootd
ontkoome fijn: vierhondert, als eenighge verhaelt hebben, fijn'er in
diepe modder en kuylen vermoort, of, foo ly nogh eenigh deel hun-
ner lichaemen booven hielden, wierden fè deor 't vinnigh afloffen der
musketten, die op hen gemunt flondten, de te feekerd geveld. Dat 'er
van d'andere maer een eenigh man geeneuvelt is, wordt by nae voor een
wonder opgenoomen. Seeedt dien tijdt is het eylandt met schansfen,
schildwachten en geschut verfeekert. Thoen schept Parma nieuwen
moedt, en hoopt, is hem 't eerfte miffukt, door 't affniijden van de ha-
ven, d' inwoonders allen toever te beneemen. Hy betet met dat gewel-
digh leegher rondom de stadt de heuvelen en dijken, aen een hechtinge
door brugghen al't gheen van den anderen was afgeeneed. Die van
Bergen echter, fonder sigh hier door 'ontletten, foo weynigh als of fè
het beleeheet wierden, om dat hen krijgsvolk, leevensmiddelen, en al
't gheen ter verweeringh dienen konde, uyt Zeelant en de naeburighe
steeden in Hollandt toevloeyden, haben als een leegher teegen de
vyandt alen gelaehge; dien fy doorgaens of te voet, of te peerdt flagh
leeverden; 't welk, schoon 't niet dan schermutselen was, den vyandt
noghtans bloedt kofte. En niet alleen bleek hier een uyttneemende dapp-
nerheid der soldaeten, maer ook fels don onvermoeyden yver der inge-
feeten in 't arbeyen aan de werken, in 't opbrenghen van nieuwe en
ongewoone schattinghen, en voorts alles, wat hen door loffelijke een-
draght der krijgshoofden en magistraeten wierd opgeleght. Edogh
't geefcl, onder d'Engelsche hoofden, oover 't hooghebewint gereefen
(loo maachtigh was aldaer de beftetingh van dien landtaerdt) en indien'er
eenighge andere mifverfanden waeren, is door Prins Maurit's, die benee-
vens de afgefonde van de Staetten veylish aldaer was aengekoomen, ter
seerdergeleghe. Tuffchen de stadt en de Schelde laeghen twee schansfen,
aen d'ene fijde met geschut, aan d'andere met de ifroom geneoehgaen
tot teegenweer gewaeponent; en arbeyde Parma te vergeefs om een van deef-
se, te weeten de Noorftschans, door gewelt van grofgeschut van de stadt afte
cheuren, en de vaert derwaerts te beletten; en hier toe fijne voornaem-
ste forghne aanwendinge, bekoorde hem de hoop van verraaet, waer in
noghtans de Italiaenenche lootheid sigh bedroogh vondt. Twee Spae-
nsche gevanghen hielden aen om een herbergier, by wien fè bewaert
wierden, en een Engelsch voldaet, Grimefton genaemt, die aldaer ge-
woon was te gaan drincken, tot oovergave van de gefeyde schanfe te
beleeven. Deefe luyden, welker aert niet foo afkeerigh van vuyyl gewin
was, of fy wilden noghtans liever, vont hen voordeel te wachten, den
vyandt, dan de hunne, bedriegen, gaan met den Steevooghte te raedt,
en, op fijn goedvinden, dit bedroogh aen. Beyde vervoeghen fel sigh
by Parma, die, om haeren dient niet in de windt te faen, of, gelijk 't
gebeurt is, onder fchijn van gedenfighgheit in 't net getrokken te worden,
en rijkelijk, nae hunne geleegenheit, begiffight, met beloffen oover-
laedt, en onder dieren cede verplicht: dan albo hy fells hier op sigh
niet
DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 137

1588.

niet betrouwde, ten waere fij hun eyghen leeven te gelijk in gevaer stel- den, wordt hy met hen eens, dat fe, gekeektent uffuchten twee gewaepende mannen, met den deeghen in de vyult, hen, die nac de schanfe te trek- ken hadden, derwaerts fouden geleyden, en van die, wen't bleek ver- raect te fijn, doorfeektten worden. Duis hieldt men figh genoegh verfje- kert: want wat fichijn van waerheit, dat fe die fijn fouden, die, flechts uyt louteren haet teegen eens anders leeven, 't hunne konden soo geringh achten. Op welk vertrouwen dan drie duyfent mannen, en onder de felve meenighe van aenfiendelijke greflachte, figh veerdigh maken om deef scheanfe te ooverrompelen. De poort fondon oopen, terwijl vijftigh mannen na binnen trokken, en dus verre quam d'uytkoomft met de beloften oover een. Toen liet men fchielijk, die touwen afgekapt fijnde, het tweede schof van de poort terneedervallen, en d'ingelatene wier- den verflagen of gevanghen: en de Spanjaerts, die de verraeders gekeektent in bewaerigh hadden, darden in deef geschaepeheit, ont- ftelt door vrefe en onvermijdelijke wrack, 't geweer teegen de felve niet gebrukeyten. Maer als de voordere meenighe, die buyten geflootten was, figh, op een engehe plaats, te dicht gedronghen voelde, de achterfte de voorfte op de hielen ftuwende, en alsoo geen plaats tot wijken kon gemaakt worden, veranderde de wanhoop in dapperheit: fy liepen, alsoo 't doenmaels laeg waeter was, door de gracht, teegen de borftweeringh op: en nu reets de eerfte paliffa de om verre geworpen hebbende, wierden fe voor de tweede staende gehouden: van waer fe, door grof geschut, en meer andere vuerwerken, door die van binnen, als te vooren bewuert van den eenflagh, teegen hen verveerdigh, afgekeert fijnde, vervielen in hinderlaeghen en geleght, langhs de wegh, verwaerts fe noutwendigh vlachten moeften. Een groot gedeelte wierd'ter omgebracht, en die 't ontkoomen waeren, sijn in 't waeter, dat nu begon te wassen, en, door onkundigheit der weeghen, in de modder verfinoort. Parma dierwije bedrooghhen fijnde, en naerdien de lucht, verwaerende door haere onge- temperheit, daegelijx meenighe van dooden en flekten veroorfaekte, behalven dat, door 't afgaen van den Herf, de velden, mitsden gedue- righen, blank ftonden, en de dijcken door het dikke flijk niet te begaan waeren, vondt figh genootfaekt eerft deefche, en daer nae fijn leegheer te verlaeten; en eyndelijx, door langhe duerte, waer op gebræck aan alle dingeren, en infonderheit aan focht waeter volghde, de belege- ringh, nae dat hy die op ydele hoop fes weeken langh hadt uytgehart, allengskens op te breekhen. Evenwel, om niet te schijnen, fonder vets uytgeretch ten te hebben, te vertrekken, doet hy eenighe weynighe plaet- fen, teegen 't vyandts uytloopen verfierken. Echter liet Berghen niet, selfs nae dien tijdt, door geduerighen roof op den vyandt, rijk te wor- den, en onder de befondere regeeringh van Prins Maurits te herbloeyen. Want deefche, en meer andere plaetfen en goederen, die voor deefche aan heeren, die 't met den vyandt hielden, hadden toebbehoort, hebben hem de Staeten, tot vergoedingh der vaderlijke erfgoederen, die hem van den Spanjaert onthouden wierden, ter schenck gegeeven. Maer nae 't uyt- putten van Vlaendre, wierdt ook het Landt van Brabant, leggende Parmas leegheer door de dorpen in de winterquartieren, uytgemerghenheit en bedorven. Onderflichen hadte de Prins van Chimay reeets van 't begin der Lente af, met uytgeleefte krijgsvolk, door laft van Parma, de ftaet Bon beleegheert: en Schenck geen genoeghaeeme macht om figh daer te beten te fetten; dan laetende figh in de vergaerethering der Vorsten van Duuthfl- landt vinden, heeft hy hen vertoont het gevaer van die treffelijke ftaet, \[\text{De bele- geringh wordt opge- broeken.}\]
\[\text{Bergen wordt van de Staeten aan Maurits gefchenken.}\]
\[\text{Chimay beleegheert.}\]
\[\text{Bon.}\]
HUGO DE GROOTS EERSTE BOEK

1588.

Dagh krijgt een overwoorden antwoordt.

Bon wordt overgegeven.

Wachten-donk ingenomen.
een kat tot boeven de hoogte der huyfen opgeworpen hebbende, is
den ingeleeetenen, niet maghtigh 't gewelt der koegelen, die van daer op
en gelchooten wierden, en 't nu en dan inworpen van andere vuerwer-
ken, te verdurenen, de hoep, en te gelijk de moet ontfonken; waer by
nogh koomende de vreefè, dat de moeren, wenn 't haetfigh begon te
vrieven, den vyandt souden geleegenheit geeven om oover te geraeken,
betuygden fe den foldaeten, dat fe, buyten alle hoop van geluikyghe
uytkoomst, (aengesien de maght der bondgengoeten swak, en verre van
de handt, was) hen en hunne geheele stadt niet souden ten verderve
overgeeven. De beleegeringh, die tot op 't laefte van 't jaer geduert
had, heeft hen, schoon fe wel gelukt is, soo door de trenghe lucht,
as door gebreke van noodighe behoeften, veel duuyfent menschen wegh-
genoomen. Want de koffen en de schaede der Spaenfche vloot hadden
's Koninghs middelen soo dapper uytgeput, dat het leegher een guery-
men tijd was onbetaelt gebleeven. Hier uyt reeuen meermaels myyte-
ryen, en de hoop van rijker buyt te konnen maeken heeft 'er veele gelokt
om van party te wiifelen, naerden de Hollanders, die vyelygh binnen
hunne rivieren fcieten, maer weynigh hunne grenfèn voortgeftet hebbende,
onbefchaedigh in 's vyands lands liepen. Maer de Staeten van deee 
fijde, poogende figh allenhalven voor nieuwe belaftingen te hoeden,
wierden ondertusschen bewaart met oude schulden: want in Schotland
'sijn 'er eenighe opgereeefen, die onder den Aertshartogh Matthias, of
onder den Hartogh van Anjou gedient hadden, en die, koopende eens
anders achterfaltten, de aengekoomene schepend, op wettelijk gefagh,
beslaeghen hielden. Een gefantschapp aan de Majefteyten gefonden
heeft hen onderricht, dat die misflagh was begaen door onkunde van
't geuen onder de Nederlanders gebruiklygh is: want dat die van Hol-
lant, schoon fe d'andere Landschappen met hunne troepen onderteu-
hadden, figh echter nimmer in gemeinschap van oorlogslaften met hen
ingeleeeten, nogh eens anders heerfchappy, dan die des Prinfen van
Oranje, gehoorlaaiden hadden. En nu met geen reght van de Vereenighde
Staeten wierdt gecyfeht, 't geuen landen, die 't gemeen verbonden verla-
ten hadden, schuldigh waeren. 't Heeft my goed gedacht dit te ver-
haelen, om dat door diergelycke reedenen is uytfgyven schaedeelijke
afperslinghen te weerderleggen, en geleegenheit gegeeuen, om met de
hoofden, die onder den eedt gebleeven waeren, oover d'oude schulden
in fcekere verdeelinghen te verdraeghen, tot merkelycke verlichtingh van
de Republiek. Staende onder dit beloop een algemeene vreefè, en bin-
nen Utrecht gevanghen genoomen fijnde, die de mislaeghen hunner
onvoorfstighheid door halffterrige tegendruyfigh sohtgen te redden,
heeft men de frijdigheden, die van Lycefter hunner oorpronyn hadden,
glyft en weghgenoomen. Maer de beflettingh tot Geertruydenbergh
(befaende in vijftienhontert voetnechten, en drie hondert peerden)
on dat fe, by geleegenheit der oneeenigheeden, tot een al te buytenpoo-
righe moetwil was uytfgepat, om figh op hoop van vergiffenis, of geenen
erloosen ommegang onder hunne spitsbroeders te vertrouwen, bleef,
mits de naeberigheyt der vyanden, onverfoenelicky, en te meer oover-
moedigh. Hebbende in 't begin der mytery hunne hoofden uytfge-
jaecht, en andere, naer eygen wegevalven, in plaets gekooren, toonden
fe als nogh een afkeer van Parmas brieven en booden. Daer nae eenighe
van 's vyands dienaers buyten weeten onder hen vermenght fijnde, en
die in Hollandt afgefonden waeren, de gehoorde dreygemeenten ten
arghsten ooverdraeghende, maakten fe, uyf vreefè van straffe, figh

Sij

1588.

De Schotten
belaaien
het
Heilige
scheer.

'1569.

Mysyry
der
beflet-
ringh
tot
Geertruy-
denbergh.

Felven
feslen en anderen heevigher gaande. Verachtinhg hadt de grams&h
meer ontsteken, nae dat Willoughby, Opperbevelhebber der Engelfche
hulptroopen, als om &t krijsvolk te bevredighen, fifen Swaegeher
Winkfeldt, gelijk men te raede gewees is, tot stevooght, dan inder-
daet tot hoof der mytery, gefelt hadt, en de foldyen van de Staeten
geeigen, om daer meede de verdachte te winnen, niet op seker ver-
dragh, maar op hoof van geleeegenhst, betaelt hadt, waer nae fy met
hen, als met bedroghene, den spot dreeven, en &t gedelt, als roregoedt,
doorbraghten. Nae dat de Ooverften, en naer hun voorbeeldt ook de
foldaeten, deefse penninghen in overdaedigh de dertelhe, en flampenry
verquift hadden, fonden se hunne mytery allerweegen uyt op roef en
brandtchattingh; en dat meer is, fy hielden alle scheepen aen, fonder
ceenigh onderheenheid van vyandt of bondtgenoot te maeken; en niet meer
verfchoonden se onfijndighe volken. Terwijl de wynter aldus oover-
braghten heeft Oodaardt Landtfavetchia, Steevooght van Breeda, nae-
buertighe fladt in Brabant, gearbeidt om hen tot verraadt, waer toe men
van diergellich scheelmftukken lichtelijk ooverfapt, te breghen; ge-
merkt geen sekerheid te vinden was, in halverweeghe met misbedrijven
van dien aerd te blijven fteeken, en Parma konde dienft gedaen werden
met een fieke, die by d'Engelsche en Hollanders nimmer genoegh te
verfchoonen waere. Sijn fegghen waer; en fy, bedorven tot allerley
baldaedigh boofhst, waeren niet afkeerygh van dufaenigh een voor-
flagh, en, gelijk 't gemecenligh in 't muyten toegath, gebeeten op die
tot faghter middelen wilden raeden. Flux daer aen worden, door een
gellich verwoetherd de geheele befettingh, of door de vreef en 't stil-
fwighen van weynghe, die figh onder loo oproerighe meenighhe geert
hielden, den borgeren de waepenen ontnoomen; de meeste Engelsche
Ooverften, en ook 't Neerlandfch krigsvolk, gebruikten den naam
van Engelandt teeneen dekmanet. En hoe fy heevigher in het muyten
voortflaten, hoe de Staeten, bekommert voor argierh, mildadigher
vergiffenis door hunne brieven achippen. Sy fouden figh weeder onder
hunne vendelen begeven, niet meer gedachtigh fijnde der tweedrachten,
waeer door de algemeene dwaelingh en 's hemels gramfchip alles in ver-
warriingh gebracht hadden: en de Republikh dien dient doen, dat fê
felve een cynde maeken der geschillen, die van hen niet begonnen waer-
ren. Dogh op deeffe verdeedighingh dardeef fela, beladen met het gewiffhe
nur scheelmftukken, figh niet vertrouwen. Men ftondt in twijfel, of
men teegen de weerspannighhe, en die loo halfterigh 't gefagh der Staeten
en van Maurits van de voet traedt, behoore de gewelt in 't werk te
fellen. Want eenighe konden niet goeckturen, dat men figh in gevaer
wierp van den foldaet tot wanhoop te tereghen: dagh en tijdt waeren
bequaemer, om ontruyfigheden, die naewijks oyt van eenighen duer
fijn, te bepafaedighen. Hier teegen wierd ingebraght, dat gedelt en goe-
derdienhkeit faeant en verachtinh gebaert hadden: of fonde men bever
afsachten, dat fê den wyant, met wien fê van nu af in beymelijke
onderhandeltinghen ftonden, oopentlik binnen 's flads mueren initien?
Indien men vergiffenis en schrik te gelijk voor oogen fteide, 't waere om
den goeden aen te moedighen, d'overigehe tot den nooddszaagh van be-
rowz te breghen. Op den felfden voet was nogh onlangs Neeudelh
door leetsweefen der soldaeten herfellt geweeft, 't welck men met stijfsten
en gedelt te neemen te vergeefs fonde afgewacht hebben. Geen onder-
scheit was'ër in 't een of 't ander te volghen: want die 't verraadt reets
by sigh felsen vaft gestelt hadden, wilden, 't fy men se in hun eyghen
opiet
opset lict, of anderzins pooghde te dwingen, eyndelijk dien wegh in.
In 't begin der Lente heeft Maurits alle de troepen, die men toenmaels konde by een trekkhen, te waeer en te lande, derwaerts gevoert, dan echter niet soo veel als genoegh waeren, om een gelaat en beleegerringh te macken. Maer 't gefchut op hen geloof fijnde, betaelden se met gelijke munt, soo dat onder andere wiert getroffen en nieweled Joof Villers, een man, die door uytteekende krijgskunde voor deelen sigh der niet-vooghdye van Utrecht, en nu 't Veldmaerenschalckshap hadt weerdigh gemaakt, en om 't Prinhen jonghejaer fijne ervanheit in oorloghs- leffen in te scharen. Maer den storm die nu verveerdight was, nac dat het nederworpen van den dijk de stad ontbloot hadt, is door een geveintde handelingh uytgestelt: en 't ooverfroomen der rivieren, de storm en vuilen regegen 's anderendaeghs daer op volghende, hebben 't naederen opgechoert. Daerbenecueven hoorde men, dat Landtsvechia, onbooden door Winkfeld, met eenigh uytgeleef volk in aentoght was.
Of 't ontbruk den Engelsman aan geen wellprekenheit, om fijn voorge- noomen schelmfток te doen doordringhen. Want hebbende zijn volk ter fraenenigh geroepen: Gyliden, feyde hy, fiet ben, welker koegelen en vorighge klooten nimmer met een gelijck gedrukkend richtoan on de meuren hunner wyanden gedondert hebben; rekent dat se ons soo veel te schaedeliker wyandt, des te vinniegh op ons gebieten fijns; en nu nae hy met de waepen in de handt drepggen; jae dat'er niemand onder ons is, die niet, met woorden val van wyandschap, ter straffe wordt uytgedaeght. Maer van dan andere fiijde koopen se, die ons welvaeren, onse behoudenj seoken, by welke wy gewont en beloeninghen verdienen konnen. Nu dan, Spitsbroeders, 't staet aan u te bedenken, of ghy liever hebt u leeven, met het oevergeeven deeler stadt, in gevaer te stelten, of te kiesen waelde- den te bewijzen en te genieten. Deele reeden wiert door 't toeroepen der voorvaerigheste en 't moppelgen der overighete voor goed gekeurt. Waecrom Maurits, onvoorlic tot langher beleegeringh, en om niet te sijnhen hen tot een verraaet, dat hy niet weeren konde, te dwinghen, sijn niet verder hier omtrent heeft willen ophouden. Echter fondt hy brieven nae binnen, of 'er nogh eenigh waeren, welker of achterducht op eere, of schaemte voor eeroofhs beweeghen konde, die noghs beteppelijk van deelen omkoekfelen hoof ont- fanghen wiertden, aengheen Parma hen, booven de verloope maendfaldyn, een erkentenis ten geshenck hadt toegeworpen. 't Gevoelen is, dat hy eerst toenmaels sijn gelaet, dat door langduerighen bedruckheth was vervallen, opgeheldert heeft, wanneer hy van den toorn deeler oover- gegeevene stadt sijnne hoop en ooghen gaen liet oover Dordrecht, en die plaetsen, alwaer den bloedighen oorlogh certydts niet gewoedt hadt. 't Gaf hem een ononderlingsh vernooghen te befightighen en te betreeden d'eerste der Hollandtsche steden, welke hy feedert twaelf jaerden hadt veroover. En soo voortvaerendts was hy in sijnne vreugde, dat hy, al voorrens de stadt met sijnne beffetingh te voorlen, daer binnen gegaen fijnde, sijn fels vertrouwde den genen, dien hy, ingelaeten fijns, ook om die reeden hadt behooren verdacht te houden. En daer sijn 'er geweete, die in twijfel trokken, of se, met het oopden van soo schoone geleeghen, hun eerste verraaet met een tweede trouwooflheid verdub- belen fouden. Maer om hier toe oover een te stemen viel de tijdt te kort, fijnde 'tgevoelen van andere, dat daer in geen sekerheit te vinden was. Sy hebben om hen felven, niet om de partyen, gedaen, dat se niet die beyde bedroothen hebben. Weynighge sijn weeder nae Engels-
landt, of onder hunnen ouden eden, gekeert. d'Andere deeden yder on-
der hun beteheyden vendel, nac dat Parma die verdeelt hadt, treffelij-
ke dienst, hebbende geen ander heyl te hoopen, dan door feege: naer-
diencé voor verraeders en ooverloopers uytgeroepen en gebannen sijnde, 
de krijgsreghten verbeurt hadden. Echter lafferden dit schelmstuk zelfs 
het hun voordeel daer by gedaen hadden, en de verraeders langh met 
den bynaam van Koopliden beschimpt en gescholden sijnde, hebbende, uyt-
genoomen weynighe, zelfs geen eerlijke doodt gehadt. Meenighte heeft 
het straffè in d'ingenoomee stedden achterhaelt. ’t Krijgsvolk, dat Par-
ma tot bewaarigh der stadt, en om op den vyandt te stroopen, in bexit-
tingh hadt geleght, heeft meermaels moedigh, en de jonghite daeghen, 
gelukkelijck gevochten, hebbende drie kornetten peerden van Maurits 
ruytery, die onvoorshcheelich omtrent ’s Hartoghenbosch waeren afge-
dwaelt, onderchept en geelaeghen. Dit gaf hem des te meerder indruk, 
van hoe groot een gewicht het was, aan de reets verooverde plaats de 
naebeurtige te hechten: deef fortghe heeft hy de mindere Ooversten be-
voolen. Behalven Geertruydenbergh leggen teegenwoordigh aan d’oover-
fijde van de Maçe nogh twee andere stedden, onder het gebiedt van Hol-
landt: maer Heufden heeft in voorttijden gelegghen aan de Maçe, aler 
door ’t maeken van een nieuwe vaert, de oude is uytgedrooght: men ge-
looft dat het is een gedeelte des aelouden graeffschaps Teifterbandt, ge-
houden onder de gehoorfaemheyt en becheeringhe der Vorsten van 
Kleaf, die naederhandt hun reght aan Hollandt hebben oovergedrugghen. 
Maer de stadt Seevenberghen, sjijnde voor deelen geweest een gedeelte des 
landts van Stryen, is in der daet door de rivier van Hollandt afgegree-
den: waerom ook ’t bewint in ’t Kerkelijke aldaer, niet aan den Bif-
choppen van Utrecht, gelijk door geheel Hollandt, maer aan dien van 
Luyk geftaen heeft. Dan ’t heeft gehadt fijne befondere Vryheeren, foo 
noghtans, dat ffe fledon onder gehoorfaemheyt der Graeven van Hollandt: 
onder welker heerfchappy ook van aeloude tijden behooren eeneige dor-
pen booven Geertruydenbergh, gemerkt het de gewoonite der machtighe 
volken is oever de fتروomen te letten, om, door de ftrcften des naeft-
geleghehen oeveres, haere binnegelegene te beflyten. Die van Brabant 
niettemn hebben al voor langh, hoewel verghec, gearbeidt, om de fte-
den Heufden en Geertruydenbergh onder hen te trekken. Dan Seeven-
berghen, dat flechte werken heeft, en daerom altoos aan die ’t eerst aen-
taff ten prooye valt, hadt Aremerghen thans met weynigh moeyte inge-
noomen: maer ’t was niet te houden, aengefen die van Hollandt den 
Noordam en andere omleeggende plaeften meefter waeren. Graeff Karel 
vans Mansfeld teegen Heufden gefonden fijnde, maekte te gelijk eeneen 
aenflagh, om Bommel, hoofdstadt van den aenleeggenden weerd, ’t welk 
door Maes en Wael, twee famenfstroomeende rivieren, die figh aldaer 
verdeelen, omvanghen wordt, door verraflingh en kondtchap met eeni-
ghe ingelegtenen tôouvervallen. Dan ’t verraedt ondekte en getraft 
fijnde, heeft hy de begonne beleegeringh voortgefet, waar toe hem 
t’kafteel van Heemert, niet verre van daer, nu reets met verdrag was 
overgegeven, dogh moet door ’t oovermaetigh vloeden der riviere, 
dat de velden onder waeter hadt gefet, dien weerd verlaeten. En om 
Heufden was men niet foo feer bekommert voor geweld als voor hong-
ger. Daer binnen lagh den Heer van Famars, wiens onverfetteliche dapper-
heid en blokharthigh opfet om het uytere te verduren, de stadt 
tegen den vyandt, die fè van verre rondtom beflooeten hielde, verda-
dighde. Dan dit is Maurits voorgekoomen, en, nac dat hy taemelijk 
getal
D E R N E D E R L A N D T S C H E H I S T O R I E N.

getal van krijgsvolk, uyt de naefte besettinghen, by een gerukt had, daer de vyandt swaft was, doorgebrooken; brengende daer binnen 't gheen 'er meef van nooden was. De Graef van Mansfeldt hientuffchen, een gedeelte synts leeghers afgebroken hebbende, gaet niet verre van daer 't kaftel van Heel, op de Bommelerweerd, teegen oover Creve- ceur, met echeepen en geschut aentaftcn. 't Was van werken, soldaeten, en alles wat te tuegenweer kon dienen, rijkelijk voorsten, ten waere de flotvooght Sijdenborgh, door te voorbaerighen oevergaeve, de hoop, en vrees te gelyk hat digecept. Hy wieert te raede het schult den krijgslie- lieden aen te wrijven, en des te flouter, om dat het meerdergedeelte was ter needergemaakt, terwijl het Spaeisch krijgsvolk, buyten laft hunner ooversten, teegen de beftetelinghen in 't uytterrekken, weerdeel- woeie. Onder beichuttingh descher plaetse, en van de daer teegen oover- leggende schans Creveceur, die door den Graef van Hoothenloo geslecht, door 's Koninghs ooversten, ter plaetse alwaer 't rivierjte de Diet en de Maestroom in een vloeyen, weeder opgebouwt is, 't eylandt ingetroffen vijende, hebben sidder de oopene velden en alle swakke schanfen en kaftee- len 't enemael uytgeplundert en verwoest, blijvende als noogh onsecker waer hunnen voornamensten aenflagh moght op uytkoemen. De rivieren, door geduergheen reeghen hoogh opgevwollen, spoelden wegh de wer- den, die fe op 't eynde van de weert, teegen oover Gorkom reets begon- nen hadden. Hier nae findeen fe eenen anderen aenflagh, die was, de plaetfen aen dooverfij de van de Wael, Gelderlandt en voorts daer op Utrecht te befoeken. Ten laetsten 't eylandt Voorne, dat, geleague gen booven den Bommelerweerd, voor twee jaren door de Naflausche met een schans geferst was, van verre aentaftende, koomt hen ter ooren, dat Hoothenloo met uytgeleefte voetvolk, en eenighe kormetten ruytery, in aentoght was, om flagh te leerener; dan 't geschal was grooter als de daect: ook hadt Mansfeldt niet te hoopen, dat hy, nae de Lentetijdt en den Soomer vruchteloos, of van feer vreedeergerighe voorpoed, te hebben doorgebracht, 't aldaer soude konnen harden. Neemende derhalven in 't weerderkeeren lijken wegh de Maes op, liep hy door een fcheliche wielingh, en door myuterey van een Spaeen regement, verbolghen om de wanbetaelingh hunner soldyen, waer teegen hy figh wilde verfetten, gevaer aen 't leeuen. Ooverste van dit regement was Saurius Leva, een man soo getien onder 't krijgsvolk, als van Mansfeldt, oover eenighe heftighe woorden, onlangs te voorouder onder hen omgegaen, gehaat. Ook synt'er geweest, die geloofden, dat dit vuur van myuterey gefchoott wurde, naer de konfendaeryen des Prinsen van Ascoli, en des Hartoghen van Pafrana, en uyt haet teegen Parma. Buyten twijfel hadt die Prins nu al voor langh, door de groothet en de glory fijner daedten, waer in hy de Spaeensch hoofden hunner roem ontfrreeken haft, en om dat hy den Italiaenschen landtaertt oopenharghter, als wel geraed was, ver- trouwde en begunftigde, eene geweldighen haet op figh geladen. Hier uyt synt'er gereelten, die niet in fijne dapperheit en deugdhen, als fijne ongefukken pooghden te beklaaden. Maer dat hy de Spaeensch vloot ten prooye gelaet hadt, dat fijne aenlaeghen op Berghen vruchteloo swaft waren, en meer diergeliqte lafferinghen, wierden in 't oopenbaer ten breedten uytgemeeten. Edogh soo veel wolken, wel 't grootste gedeelte der Nederlanden, door hem weeder onder gehoorfaemheid gebracht, uytmuntenende gunst der gemeente tot fijnen persoon, by den Koningh niet dan heymeldlyk; en des te gevaerlijcker, onder schij van roemen, voorgtredaeghen. Een ook waer de vrees voor hem niet fonder
1589.

HUGO DE GROOTS EERSTE BOEK

grondt geweest, dat hy, wen hem 't leeven tot een argher verval der Spansche heerschappy hadt by gebleeven, soo befaemt in ooroghys dae-
den, uytteekendt bemint door goendertieren regeeringh, en by den
yvandt sels niet ongesfin, het rijk van Portugael, waer toe sijn soon
den rechten tijdel hadt, gelijk de meefte toen gelooofden, met de Landen,
welker klem en beeitjeing hy reets in handen hadt, soude koome te
wervfelen. Voorwaer, 't fy Koningh Philips, argghwaenendt van aert,
gelijk 't geemeenlijk met de Koninghen gaet, om den Hartogh, welkers
snorey hem te hoogh in top gereeften schein, te beregelen, sijn eygheen
vooopscoto uyttereek, 't fy de schatkist, nce oneynigh uytputten van
swaere onkoften, inderdaet verarment was, Parma, hebbende voorlangh
de onheylen, die uyt gebrek gelscheapen ftonden, sien aenkoomen, en
verdriet in den teegenwoordighen faet der faken, hadt een fikte op
ingh gehaelt, oorfaek waerom hy de reys nae Duytchlandt tot de waete-
ren van 't Spae deede. En nae dien tijdt heeft hy nimmer sijn voorighe
gefonheit gekreeghen, nogh 't geluk hem haere gewoonijlijke gnuf
willen aenbieden, aengefien het eene het andere deede verfwakken.
De Italiaenen, een volk, dat in arghwaenen vermaack schept, en op
andere lichtt vermoedt 't geen 't sels behaart duurt, klaeghndt oopent-
ljik, dat sfnnen Hartogh door de Spanjaerts was vergifgh fot: welk ge-
rucht, doo: sijne afrijfelykij, en om dat ten nadeele des Spanjaerts
ligtijlk alles wordt aengenoomen, krachtigh doorzegoedronghen is.
De brieven, waer in hy swaelijk by den Koningh wierdt beschuldgh, hadt
Maurits onlanghs onderschept, en aen hem sels gefonden; hy, ontvein-
sende den dienft hem door sijnen vandt beweefen, fonder hem ook sels
daer voor te bedanken, heeft den schrijver der selver Jan Moree, die de
Spanfche faken in Vrankrijk door lyghtige vonden, en ouerdaedighe
geschenken hadt voortgefet, ter maeltijdt genoodigkeit; 't geen hy niet
langs heeft ooverleef: waer uyt de geruchten nieuwe sfoote raepen:
infoendeder als hy, dien men gelloofde de handt tot dit wraeckstuk gelee-
nten te hebben, tot hooghe cerampten, en buyten eenighen verdienften, wierdt
ergvordert. Daer nae is Richardot van Parma nae Spanjen gefonden, om
sijn onschult, oover 'tgeen hem te laft wierdet, dat hy de Spans-
che vloot niet was te hulp gekoomen, voor den Koningh te doen. Phi-
lops heeft soo deefen, als den Hartogh van Medina Sidonia, die van de
andere kant beschuldhart wierdet, voor sfigh ontbouden en gehoort, en
willen schijnen beyde de Hartoghens vry te spreken. De myttery dor't
straffen van eenighen weynighge sfoeldaten gefuyt, en 't regement, hoe-
wel 't een van de oudtste en erwarfentfte in dienft was, geflaekt fijnde,
kreegh Mansfeldt laft, om met feeventigh vendelen, fuyver van die
myttery, nae Rhijnberk te rukken. Deef de stad, tobehoorende den
Bifchof van Keulen, wierdet nu in 't derde jaer, nae dat Parma uyt die
gewelten was vertrokken, al om door schansfen befootten gehouden. Al
voor eenighen tijdt was fy gevallen in handen van Truxes en Nieuen-er,
de, den eersten sijn weithgh regh, dees sijne waepenen, by brenghende,
oover de belettingh deselsf in geschil fijnde, de plae in bewaarhgh der
Vereenigde Staeten, als scheetstulden, hadden oovergelaeten. Maer
in 't begin dies jaers hadden die van Hollant, maeckende een brugh, om
oover den Rhijn te trekken, en fierker in ruerty fijnde, voorraeet daar
binnen gebragt. Varrabon, 's Koninghs Landvooght oover Gelder-
landt, daer nae, op verfoek des Aertsbifchophs, die in pefoon by Parma
was gekoomen, met een gedeelte der troopfen gefonden, om de stad
doort gewelt en hongher te benauwen, hadt in 't doortrekken Blyenbeek,
welk
welk slot den Oovertzen Schenk, weynigh op zijn reght betrouwende, voor dees door de waepenen als eyghen hadt genaedyt, niet sonder bloedstortaltingh vermeestert. Want de besettelinghen, oude en ervaere soldaeten, hebbende 't befchieten een geheele maendt verdurten, en de kloekheid gehadt van met gelijke munt te betaalen, hadden 't verlies weederffits by naer gelijk gemaekt, tot dat fe ten laeften, de schaede hen onder weynighe des te fwaerder vallende, en door de doodt hunner hopluyden oneenigh rækende (waer en booven fe ook eenighe van de hunne hadden uytgedreeven) den vyandt in hunne sterkte, die nu haeren val drepyghde, hadden ingenomen. De feeghe was infonderheyt aenmerkelijk door een vrouw, die, gevonden onder de dooden, met een mannelijk hart en gewaat, gelijkerhandt met hen op byt en flaegeh langh hadt uyt-geweest. 't Gheen in de beginfelen der beroerten meermaals oopentlik gesien is: en geen eeuve oyt vruchtbaerder geweest in diergelijke voor-beelden. Want nae dat die hooghe tytelen, van voor den Godsdiens, voor 't Vaeerlandt, of voor den Vorf te vechten, de gemoederen in d'eeene en d'andere party verrukt hadden, deede hen eenen verwoeden haet meermaals de betaemelijckheid en plichten hunner kunne vergeet. Maer eyghen verlies en fchaemte hadden Schenk, die immer woest van aert was, nogh meer raefende gemaakt. Aen d'eeene sijde hadt verlies van huys en haert, hem door sijn vyanden ontweldight, sijn gemoet ter wraecke ontdoeken: een d'andere, de spijt te vinnigher sijn hart beneepe, dat hy, hebbende niet volx genoegh, sigh verleeogh vondt, om die binnen Rhijnberk beflouten waeren te konne redden. Spoediggh echter al sijn maght te peeredt en te voet by een gerukt hebbende, deede hy op den oever van den Rijn, niet verre van de fladt Rees, onaengesien al de teegenwer van Varrabon, een schans opmaecken; van waer hy den toevoer, hem te waeter toegefónden, waergenoomen en te lande nae Rhijnberk geleydt heeft. Daer nae bericht fijnde, dat eenighe troepen Verdugo te hulp in aentoght waeren, jaeght hy flux met fterke daghrey-fen voort, betrapt en slaet hen op de Lipperheide, niet verre van de rivier, foo dat fe sigh op de vlucht begaeven, en de foldyen, die fe naer Vrieslandt brachten, achter lieten. Door deefè voorlofet Stoutere gewor- den, sneed hy eenen enflagh op Nymeegeen, waer op hy voor langh gewrokt hadt, en drepyghde die fladt door verraflingh by nacht ten val te breghen. Hier toe, fijne ruytery voor afgefonden hebbende, komt hy in de naerfte dusyfternis, met weynighe ponten, wel voorysen van krijgs-volk, de Wael affakjende, te landen aen een oordt der fladt, die geen andere sterkte, dan alleen 't voor by loophen der froom hadt. Voort beveelt hy de veerdighete der fijner de traillen van eene der huyfen, die van achteren op de froom uytkoomen, in aller yl uyt te breeken, en daer in te vallen, om daer nae, met troepen door de fladt verfpreyd fijnde, de poorten voor de ruytery, die nu reets ter inkoomstfe aen 't draeuen was, te openen. Dan juuyt was men by geval in dat huys, 't welk wierd befpronghen (en ook 't selve niet, waer op het Schenk te vooren gemunt hadt, spruytende de dwaelingh uyt de nacht) vroolik op een bruylefsfeef. Hier uyt ontfont flrax een geweldigh geraes, en de burgery op de been geraeckt fijnde, beffette 't selve huys, en gaet eeni-ghe, die nu al op fstraet geraeckt waeren, met de gereepte waepenen en daer nae ook met gefcht te keer. Stoutere wierd de meenighe des volx door 't aenbreeken van den dagh, weynigh he 't hooft booden vonden fijh door gedrangh en efrijk benart, en wierden dies te vinnigher ter neederméakte. Hierentufchien was Schenk, op den oever flaeende, T 1589.
niet magthigh de vlucht te keeren, en nu allen in 't gemeen, dan wee- derom yder by naemé toeroepende, sy fouden doch ooo heerlijken aen-flagh volvoeren, en, door een dapperen uytval, hen die bereydt fton- den te volghen den wegh baenen. Een bijlter ongemak quam den ver- slaeghenen in dees ontiteltenis nogh oover, in dat de sfeuepen, dieze in allen gevalle t'hunner verfeckertheit hadden meedegenoomen, gederende de duyfertheit des nachts, door de geweldigh drif der stroome, foo verre beneeden de stadt waeren afgedreeven, dat te den vluchtennden niet konden inneemen. 't Vinnigh dringhen van 's vyandts koegelen be- naauwde hen der maect, dat de weynighge sfeuepen, die aen de wal lagen, onmaagtigh den laft der infortende vluchtelinghen, in foo groot een gedruys en verflaeghenheit, te draeghen, te gronde ginghen: en de stoom heeft, onder veele andere, ook selfs den Ooverften, belaeden, gelijk hy was, met syen swaere waepenruftingh, ingewolghen. Dufdae- nigh is geweet het eynde van Marten Schenk, een man, in fijne eeuwe, booven alle andere, van befaemde froutheit: sijn huys hadt eenighen luyfter: maer sijn glory is hem onder Parma vermeerderd: korts daer aan hodt hem Lyeefter ridderlijke weerdigheid en meer andere krijgsgeraeden toegevoeght. Moedt hy uytffeckende: voorfightighheit gebrak hem dikwils: onnoogelijk was 't hem sijgh onder regh und wetten te buyghen, waar door hy by den soldaeten in gunif, by de gemeente en de reegeringh in haet geraekte: hoewel sijnen sfraffen en onhandelbaeren aert sijgh met de jaeren hadt begonnen te leeren schikken. Sijn liichaem, by d'oover- winnaers gevonden, wierdt ter geheugenis sijns ooverloopens in 't oopen- baer ten 't op geslof. Dogh hy de wrek der soldaeten, die de smaet- heit hunnen Ooverften aengaen, wreedelijk in de Nymeegsche gevaenghen, wreekt, heeft hen genootfack datuyt de weegh te neemen. Twee jaeren echter onbegraeven gebleeven sijnde, heeft Maurits hem, toen hy de stadt hadt ingenoomen, eyndelijken te graeve betelt. Om de selve tijdt is ook Graef Adolf van Nieuenae, terwijl hy, wat te onvoorgaht, 't beproeven eenigher nieuwe vuwerwerken beginhtigthde, by geval verongelukt: Heer, die niet dan spaede aen den oorlogh quam, en in sieden on- berijplijk. Truxes van dees twee ooverften, op welker mact en daph- perheit 't geval sijner party sijgh gehandthaeft hadt, ontbloot sijnde, liet ten laetsten den oorlogh waeren, infonderheyt nae de vyandt ook Rijn- berk vermercente: welkers beleegeringh, langh en tot in het volgende jaer geduurt hebbende, den Spanjaert eerst veel volx gekoest, dan neder- handt de feege gegeven heeft. Want die van Hollandt het krijgsvolk van Schenk, dat, verwoest van drocht om de doodt hunnes Oover- ften, dreyyghde aen 't myyten te flaan, om dat het eylandt, 't welk in hun geweldt, en een sleutel van den Rhijn was, lichtelijk een kooper foud gevoenden hebben, afbetaelt en in hunnen dienst oovergenoomen hebbende, lieten frax daer aen hunne groottheit jorghe gaen, om Rijn- berk te hulpe te komen, met geen andere hoop, dan om den vyandt, dien hy de stadt niet konden, den tijdt t'onuffutelen. De Graef van Valken- steyn, ingevolge van dit voornemen, met twee duyfent mannen, booven de toegevoeghe peereden, derwaerts gefonden, en nae 't inneme- den van een swaerige onderweeghe, oover de stroom gefett sijnde, volght hem den Marquis van Varrabon op de hielen, niet met eenigh opfet om te flaan, hoewel hy flerker was gekoomen, maer alleen om hen op den tocht van aetheren aen te vallen, en in den flaeert te flaan. Den Ridder François Veer, die met twee vendelen Engelse d'achterhoede hadt, keert sijgh om, valt op den vyandt aen, en weederflaadt den indruk, tot
tot dat de ruiterry hem omringht, en sfrax daer op de geheele regementen handtgemeen raeft. Een groote meeght eijert't, ten opsight van 't getal, geslaeghen; en die aen 's vyandts fijde 't heeft in den flagh waren ter needer gemaakt fijnde, tien vendel van hunne voetknecht, ten, een standaert, en een groot getal peerden verovert. Weynighge ontvluchten 't met hunnen Ooverfte. Dit heerlij proefhuk van dapperheit heeft den Ridder Veer den wegh tot hoogheer weerdigheid en roem gebaent. Varrabon leyde de neederlaegh ten grooten deele op Karel van Mansfeldt. Want dees was er ook teegenwoorigh geweeft, hebbende juuyt op den tijd van 't gevecht met sijh gebragt de regementen uyt den Bommelerweerd: en alfo sy beyde niet langh te vooren nae een zelfde ampt geslaen hadden, dat Varrabon weghdroeeg, geloofde men dat Mansfeldt sijnen teegenstander in deefe ongelegenheit hadt verlaeten. Hier nae hebben d'overwinnaers hunne waeghens met lijftocht veyligh oover wegh binnen Rijnberk gebraacht: fijnde de belegerde ook sels geluukkely op de naeete wachten ingevalchen. In 't weederekeeren langs weeghen den vyandt onbekent, is hen niet geuerlijx bejeeght. Dan echter is den belooften hunne dapperheit, onaengesien't vermeerdert van 's vyandts krachten, niet ontfaekt, voor al eer de Spanjaertty de schans by Rees, van waer hen ten toevoo quam, met het doorvaeden van de froom, hadt ingenoomen. Drie maenden daer nae was de Winter in het volgende jaer oovergetreeden, wanneer, die van Hollandt niet ontveeninght, dat fe geen krijgsvolk genoegh hadden, om hen, die foo groot een ràndtftreeck van hen laeghnen afgechehenden, te hulp te koomen, fy sijgh, op geene oneerlijx voorwaerden, tot het uytsterst beflyuut gekeert hebben. En Parma heeft Rijnberk, gelijk ook Bon en Nuys beeft gehouden, fijnedende daerbooven verfcheide aenlaeghen op de Kleef fiche fleeden, terwijl hy, de Vorft op 't afgaen van fijne jaeren fijnde, de gunft der grootens 'Landts hadt afgekoft. Dus hiedt hy, of door beletteringen, of door de magtgen, die hem waeren toegegaden, den Rijn tot aen Aernhem toe in fijン gebiedt. Nogh heeft 't Aeken, vrye Rijxftadt, niet gebeuren, in veylighe vreed te blijven, in deelen oorloogh, aengesien Koningh Philips de beschermhng deefere ftaat, die van ouds by de Hartoghen van Brabantd is geweeft, al een tijfel van heerfchaply duyde, by plakkaet uytftootende alle inwoorders, die derwaerts den Roomfchen Godtsdient waeren ontvlooden. Maer geldgeeven deede 's Kohnings Ooverften dit in de val fchuyven, en, sijgh vernoegende met het ftroopen en plunderen ten platten lande, hebben fe de ftaat uytftel gegeeven, tot dat ten laeftten nae veelle jaeren, 't gewelte der partyen in Duytsclyandt gekeert fijnde, hy ook dit tot fchijn van reght heeft voorgewendt. Terwijl sijgh 't leegher om Maes en Rijn onthieldt, is'er in verfcheeyde geweeften, gents en herwaerts, meermals tuften de beletteringen elkander ontmoetende, gevochten, waer door Mauritys foldaeten rijkent buyt maekten. Want de ruiterry liep sels tot in 't hart van 's vyandts landen bluyften en blaecken, en fleepen, naet verjaegen der geleytroepen, allen toevoer hen ontmoetende met sijgh. Dan wreeder bejeeghten fijn'er ter fe geveven, om dat de Hollanders, machthigher in deeven deele, den gewoonlyckhen handel tuften gelijke oorloogsmachten, en de reghten der gevanghenen hadden afgefmeen. Men hadt hen, wen fy foo veel vermoogende waeren, voor vyanden gereekent, welken alleen met rooven de vaert bekoommerende, den naem van vrybuyster gegeeven werden. Dit maekte, dat de Vlae minghen, en die uyt de Hollandfche vlooten, (gelijk 't een woed volk
is) bewuist eener schelmsjuk, oovergelopen waeren, getergh door 't meenighvulldigh straffen hunner landsliyden, in de ongawepeende schee- pen, door roof en wraakschijd, en ook selvs in die gescheut voerden, door wanhoop, eenen schrik braghen. Vaeck is 't gebeurt, 't gheen eens voor al staet aen te merken, naerden 't floutd bextaen der voorighe eeuwen kan opweeghen, dat d'ene party, omringh door de scheepen der andere, het vuur in 't buipoeder geesteen heeft, en alfo sigh selvs en sjijnen vyandt doen opspringhen. Soo nae gaeht hen, die aen 't leeven wan- hoopten, de forghje om niet ongewroorken te sterven. Te deeler tijdt is Spanjat, dat, gederuerende de beroerten van andere gewesten, tot nogh geruift in vreede geleten hadt, cerft gewaar geworden, dat den oorloog hen t'huys en op eyghen boodem gebragt wierdt. Want d'Engelsche, met sigh neemende Hollandtsche scheepen en krijgsvolk, fijn reukeloos en vruchtelooos op de feckuften van Gallicien aengevalhen, en pooghden daer nae Don Antonio weeder in zijn rijk van Portugaël te herstellen, neederlaende hun leegger voor Liiflebon.De Koningin hadt 'er fes Scheepen van de haere by gedaen: d'overighe waeren tot bondert en twintigh in getal, en hadden tot Ammiraal Francesco Draek, het voetvolk tot Veld- heer Johhan Norris, hebbende de hoop des buyts onder hen verdeelt. De beginfelen tot een geluukkighen uytflagh deeden sigh loo groot op, dat Albert van Oofternijk, Steevooght uyt den naeme van Philips, sigh reets ter vlucht bereydet. Maer 't was een aflaghen van befondere perfoon, waer uyt d'onfckerhier wien te gehooraemen, en kleyne voorraedt van noodtwendighe behoeften, en ook onmaectigheid in drank, dat meenighre van sieken veroorfaekte, in twijfel gelaeten hebben, of Don Antonio al te vermeectel van de gunft der Portugijfen, en de hulp der Mooren hadt opgegeeven, dan of sy selve, doortrechhelyk een vertrek, de faek verbrodt hebben. En hoewel de Hollanders getoont hadden, dat se bereydet waeren de feekafsteelen, en den ingangh tot het rijk, te bewaeren, men gaf hen geen ghooor. 't Belegh opgebrooken fijnde, heeft de Spanjaert hen, die oevertuuyght wierden van nae nieuwighed en veranderhnh in 't rijk geftaen te hebben, van flonden aan met de doodt doen straffen. Ver- der is 'er van d'Engelsche niet uytgerecht, dat dan hunnen afgott sonder flagh of ftoot, hun ooverrompelen der kasteelen straffeloos en sonder tegenweer, de svakkhe en het onvermooghen der Spanfche heerlych- typen toon geslet hebben, en hoe week die moogenhier in haer eyghen rijk sy: en d'Oortsche vloot, hen korts daer aen in de vaert ontmoet- tende, genoemen hebbende, is den volken gelegenheid gegeeven, om door gefanten onderlingh, en door geschriften te bewifiten, of den toe- voer die onfijdege volkcn, en met welke men in vreede is, ten vyandt doen, wettelijk voor prijs konnen verklaert worden. Dan Vrankrijk ook sigh met de partyen ingelaeten hebbende, menghe de haere belanghen verscheidendt met de hunne, nae dat de Koningh den Hartogh van Guise, oepentelyk bekent voor 't hooft der beroerten, hadt doen ombren- ghen, en niet langh daer nae een monnik den Koningh selvs, den laeftten uyt den bloede van Valois, vermoorede; tot wraek van welke beyde de waepenen wierden in de handt genoomen. Nae de Franche wetten was het erfreght tot de kroon buyten twijfel op den huys van Bourbon geval- len: maer het hoofd dier stamme, Henri, Prins van Bearn, hebbende naeulijx vets anders dan den blooten tijtel des Koninghrijx van Navarre behouden, als welker sigh de Spanjaert voor langh hadt meefter gemaekt, beleedt in 't openbaar den Gereformeerden Godtsdienst, waromen de steeden, schoon hy beyde de gefsintheoden een gelijx regt beloofde, hem
der Nederlandtsche Historiën. 149

De poorten gesloten hielden, en hy alleen den aedel op sijne fijde geweent hadt. En het weeven der feken eenen anderen keer genoomen hebben, bevond men de schult des avvals onder den Roomsgesindten te schulen, en het geflagh der koninglijke weerdigheid figh by den Gereformeerden te vertoonen. Noogh liet figh Philips door eyghen exempel niet affhrikken, den Hartogh van Mayenne (dees, sijnde broeder des Hartogh of Guife, gebruikte eenen dubbelen dekmantel van Godvtruch-
tigheid) nu niet door heymelijk onderfant, maer oopentijd met hulp-
troepen te versterken, om 't rijk, geleeghen tuffchen hem en den Neder-
landen, en voor 't welk die beyde cietijts hadden te duchten, in twee-
dracht en beroerten t'onderhouden, gefint, quam sijn ooghemer te
geulicken, yemanden der fijner, op wiem hy figh vertrouwen konde, die
mooghenheit te leen te laeten. Want hy trachte hen smaekeelik te maen-
en, dat sijne dochter Isabella, dochters dochter van Henrik de H.
Koningh van Vrankrijk, d'allerweerdighefte was, om tot de hoogheid der
croone verheeven te worden, 't fy dan om haers vaeders verdiensten,
of om 's moeders afkomst, en met dies te meerder regt, naerden
Bretagn, gelijk meer andere geweften in Vrankrijk, de heerichpery der
vrouwen ook voor deeven erkent hadden. Van d'andere fijde heeft den
Hartogh van Savoyen, fijnen swaegher, fijne graven uytgefey, en eenen
wegh gebaant door d'Alpische geberghten. De Koninghine van Eng-
landt kondichap krijgende, dat la Motte, door laf van Parma, met
eenige regementen te voet en te peered nae Vrankrijk in aentoght was,
heeft van gelijken geldt en vier duyfent Engelschen aan Bourbon gefon-
en; en met traegher sijn de Staeten der Vereenighde Landichappen
geweef in t'fijner hulpe te breflytten. Want hebbende eenige scheepen
met lijftocht, en 't geen ten oorloogh dienen konde, naer hem afgeveer-
dig, verstreken te hem booven dien in baeren gelde, meer dan de
beneuheit, waer sijne figh thans bevoenden, lijden konde, en
to midaedigher, op hoop van 't toekoomende. Dit was inderdaet
een heerlijk werk, en maghtigh d'afgunft der Oppervorsten ten de vryheit te
verfighten; dat een Koninghijck met de middelen van een Republik
geefhait vierde: nogh ook min voordeeligh in sy uytkoomst, en verder-
felyk voor den vyandt, terwijl de Wallische volken, blijvende ten prooye
der waepenen, waer toe fy voor deeven oorfaek gegeeven hadden, door
eeven gelijke onheylen gefoolt wierden, 't fy eyghen kriegsvolk; 't fy de
Fransche hen op 't lijf vielen. Daer nae, als Vrankrijk de krachten der
Spanjaerden op nieu befootkte, heeft dien van Hollandt de gelegenheit
tot winnt en feeghe schoon geftaen, dermaeten, dat, in den tijd van acht
jaeren, de landpaelen uytgefey, de schathkift verrijk, de troepen ver-
meerdert sijn, tot dat Bourbon, door eyghen dapperheid, door de war-
righe beroerten der weerrpannelingen, en hy sylfs ten laeftten den fijnen
in den Roomfchen Godtsdienst verandert hadde, alte partychappen onder
sijn heerichpery gedempt, en veel eer de waepenen, dan het geheugen
des vorighen verbondts, hadt afgelegen. 't Schijnt een gevolgt te
weeven, aengefien ons verhael op de Franske fieken is uytgekoomen,
foo veel 't door menfchelijke reeden is geoorloft, t'onderfioeken, op
wat wijfe der felver beginfelen, die foo groote gelijkheid met die der
Nederlandfche beroerten gehad hebben; foo verfcheyden in hunnen
uytflagh geweef sijn. Want eerlijts toen 'er tusschen Philips en Vrank-
rijk een vree deygeflaght was, hadden die beyde Oppervorsten een
ooghemer en onderlingh verbondt, tot uyt stroeyingh de Godtsdienften,
die, door den oorloogh en ongeflaft te blijven, krachten gekreeghen hadden.

T iiij

Daer
Daer nae hebben de Grooten in Vrankrijk, uyt haet teegen 't gefagh van den huysf van Guise, en om Selfs niet buyten bewint en veracht te leeuen, diende figh van een selve geleegenheit, als de Nederlanders teegen de Spanjaerts, de gemeente, die om den Godsdiensft gevaer liepen, tot beroerten en de waepenen aengedreeven. Maer d'uytkoomften sijn bijlffer ongelyk geweeft: aldaer is de gehoorsamenheit in haer heege gebeeuen, en den Roomfchen Godsdiensft diervoeghe aan d'oooverhand, dat Se den anderen druk, niet onderdrukt: hier is der oude huerfschappy antfch afgefooren, sijn de kerkfceden onverdreghe-lik, en verdeelt tuufchen vryheer en flaevernye. D'oorfiek hier van mene ik te weesen, dat die van Guise, uyt den huysf van Lotteringhen, by fiygh felven swak sijnde, eerst heymelijk, en daer nae in't oopenbaer, van buyten fiyn onderfteunten geweeft met taemelijk onderfunt, dat niet genoegh was om fortuyn te maeken, maer te volghen. Dus is hunne voormaensfte kracht geweeft, in figh van den Koninghlijcken naam te dienen, en de geneegenheit der gemeente, sferkten die niet langh teegenhouden, wanneer d'ervaerhenheit van eyghen belangh daer teegen frijft. Maer de Frankfehe Koninghen, die oover een volck heerschen, hebben alle hunne krachten te faemen gevoegh, en binnen de paelen van dat rijk beillooten: dies woedende teegen eyghen onderdaenen, raeken de krachten hunner moogenheit aen 't flijten, en al 't gheen ter wraeke te koft geleght wordt, gaet voor hen Selfs verlooren. En het gemeen Selfs, hoe bletteren haet het ook teegen den fridighen Godsdiensft hast ingefooghen, is, nae dat het de onheyen des oorloogh gesmaekt heeft, niet graeger nae wraeke als nae ruft geweeft. Hier uyt is 't, dat de vreedeplakkaeten, foo dikmaels met befoender myster verveerdight, foo dikmaels figh in 't war geworpen, naerdien de driften van 'tgemeen nu reets gebrooken, nae de selve haekten, veel eer, om de waepenen af te legghen, dan om de vrede 'tonderhouden. Hebbende verdriet in den langdurighen oorloogh gekreeghen, wierden Se meer door aenftoeken, dan door halfterrigheit tot gewelt en trouwloofheit gedreeven. En gewoon sijnde onder een Koninghlijke reegeringh te leeuen, hadt men hen veel eer bevriendighen konnen, indien eenen Koningh, uytfleichende in vrede- en oorloogh-konften, figh felven en sijne weten nae de krachten der partyen hast gemaectigt. Maer nieuvelinghen in 't fluk van heerschen sijnde, en onbedreeven ten opficht hunner jaeren, hebben Se, door strijdighge gebreeken, de tweedracht en onluften meer gaende gemaakt, terwijl hunnen siedenden aert, of hunne vadtfighe wulpheyt, alles nae figh troch, of drijven liet, en dit alleen is 't gheen de ruft in Vrankrijk heeft vertraeght. De Spanjaerts in teegendeel, hebbende eenen Koningh gekreeghen, die met hen, uyt haet teegen de Nederlandfche vryheyt, een selfde drift hadt, en die onder een langh bedrijf en erwaerhenheit van faken oodt vierd, hadden, infieende hunne foo geweldighge krachten in andere geweeten, weynigh weesen van 't verloopen der Nederlanden, en voor ooghen de voorbeelden niet alleen van Italien, maer ook van Amerika, die hen leerdhen voortplantinghen te maeken, waer 't hen onmoogelijk was Landschappen te vesen. Den Nederlanders, Selfs die in geen deelte teegen de Roomfche kerkfceden mistaen hadden, viel het te laftigh, den hooghmoedt, gierigheit en wreedheit van dien uytfheemschen landtcrdt te dulden, tot dat eenighge, bedrooghen door sijn van t'eenighen tijde betere te beleven, 'nderde ten voorbeelde gedient hebben, en geleert door wantrouwen aan vrees, al waer onder wraeck verhouwen lagh, onverfettelijk in hunnen haet teegen den Spanjaert voort
Voort te vaeren. Dus heeft men eenen niet min bitteren oorloogh, dan den borgerlijken, en die echter duert als eenen uytheemfchen. Maer in Vrieslandt benaeuwde Graef Willem de stadt Gröninghen door gebrek, te swak om grooter aenflaeghen ter handt te trekken, hebbende de sterk-ten door 't platte landt ooverweldight, als ook de fehans Reyde, die, by nac een eylandt fijnde, fteer bequem geleeghen is aan de Rivier d'Eems, en den féeboefem, die, om de verwoedtheid der feegolven, den Dullaert genoemt wordt. Booven dit onheil pranghde Verdugo, dat hem de stadt verdacht was, aengefien fe geweyghert hadt beettingh in te neemen. Sy beyde naederhandt verfterkt fijnde, Verdugo met nieuw uyttgeleeft voetvolk, en Willem van Nassau met ruytery, hebben 'tgeheele volghende jaer gefleeten, met elkander, door vrees en geleegenheeden van verts onderneemen, in alarm te houden.

Al't
Het Kasteel van Breda Door Soldaten, e.
aan Turfschip verborgen, veroverd, 1590.
L ’t gewelt des oorlogs fcheen in Vrielandt te willen inforten, ten waere ’t verooveren van Breeda de leeghers nae figh getrokken hadt. Deeë fadt is al van oudts onder Brabant gerekent, geleeghen in een vruchtbaere landtouwe, op de grenfen van Hollandt, en heeft onder haer gebiedt feesventen dorpen. Sy heeft haere benamingh van een stroom, tot hier toe de Aa genoemt, die van daer breeder en door de veften heen loopende, fijnen naem verandert in de Merke: waer nae hy by de fadt Seevenbergen valt in den seeboeïem. ’t Huys van Polanen heeft by koop den eygendom der felver gehadt, onder den tijtel van Baronnye: van dat is ’y gevallen op ’t huys van Naflau, door huwelijk van Engelbrecht, wiens naeneve Henriëk de felfde met graffen en veften voorzien heeft, en daer aen gemaakt een feer vermaert en desflijgh kafteel, te gelijck tot cieraedt en regeenweer. ’t Bedrijf des oorlogs heeft er, in de jongffe tijden, bolwerken en allee andere vaftigheeden, dientffigh om den vyandt af te wijiten, en die haer de glory geeven van bsfwaelijk te konnen vermeerft worden, bygevoeght. De krijgslijft, door welk het kon ingenoumen worden, heeft een schipper aengeweefen. Hopman Karel van Heraugiere, Edelman van Kamerijk, hebbende, op ’t aanraeden van Philips van Naflau (dees, fijnde een foon van Graef Jan van Naflau, was in den oorlogh onder ’t bewint fijns getuigenis gefonden, gestelt oover een gedeelte der krijgsknechten en Stevooqht overeenighe weynigh geefden aen de Maeë) de faec met Prins Maurits ooverwoogh, verflaet tot den aenflagh, en verkieft, om het fïtuk met hem te helpen uytvoeren, Lambert Charles, een dapper krijgsmann. Om den aenflagh in ’t werk te fteelen wierdt uytgekoofen een fcip, dat gewoon was, tuschen de partyen, op vry geleyde, ’t kafteel te Breedaa van turf te verforgen. Uyt de Veeneen in Hollandt worden modder gebagghert, die door de fons gedroogh, en tot turven afgefteeken fijnde, voor brandt, in plaets van hout, dient. Want d’ingeflouette hitte der aerde geeft haer een pik- en fwaevel-achtighe eygenschap, welke, gelijck elders ’t branden der geberghten, foo ook hier de vlammen, omwijlen daer uytgebarften, hebben te kennen gegeeven; ten fy dan ook, dat de bof- schen, certijts door ’t opfluyven der seebaeren, en geweldighe fiormen ter neder geworpen, daer nae met flijk ooverfotpltt en verrot fijnde, hun weefen verandert, en dien aert behouden hebben. Binnen in den buyk van dien fcip, dat, gelijck de turfscheepen, langh was, wierden feesventig soldaeten, allene jongelinghen, ’t puuk der jeught, uyt de regementen uytgeleefen, en veerdig om den aenflagh te waeghen, onder een felderingh, niet ruymere als voor hen, beftaepelt met turven, verborghen en bedekt gehouden. ’t Liep langh aen eer ’t geluk die ftoutheyt fonderlingh begunftighen wilde, gelijck aenflaeghen van dien aert veelrijts door onheylen, jac fels door die men niet voorfien of gevreeft hadt, bekom- mert worden. Recht draets in de wint en ftrenghe koute, hoewel op ’t uytgaen van de winter; daer op gebrek aan leevenmidden, die, vermits ’t langh aenloopen, waren opgeteert, haben hen d’eerfte gelee- genheir ontuitelt. Ook behoore ik, myns bedunkens, niet te verfwijg- ghen, dat, de geruchten deefes aenlaghs, onder dit fukkelen, en terwijl die nogh op handen was, uyt Engelandt, als reets uytgevoert, wierden overgefinchreeven. Hebbende hunne lichaemen verquikt, en Heraugiere fijn volk een hart in ’t lijf gefprooken, wierdt een boode aan

Maurits, neemt Breeda in door lijft van een turfs- scip.
Maurits, die zijn krijgsvolk by 't naeste eylandt verbooghen hieldt, afgeveerdig, met bericht, dat de hunne reyfie tot niet verre van Breedaa hervat hadden. Sijnde tot binnen de fluys van 't kafteel gevaeren, van waer 't onmogelijck was te rugh te keeren, verschrikte hen een nieuwe rampfpoed. Want door 't afloopen der froom, quam 't schip aen de grond te fett'en, en, 't fy dat het door 't ys is doorgestoooten, vol waeter te naeken. Waer op de ingesloutene, die nu tot de kryn in 't nat faeten, begonden te liden, en hunne ongelukkighe fchuylaep te ver-vloeken, tot dat het schip, door de vloot los rakkende, 't lek, fonder eenighe menschelijke hulpe, van selfs geftoert wierdt. d'Oversten der befettingh hadden den laft van 't onderfoeken der fheepen, als of 't meer gefchiede om krijgsgebruyck t'onderhouden, als om dat 't noodigh achtreden, geschooven op de mindere bevelhebbers. Door de achteloof-heyt van veelen is dat werk bevoolen aen een der rotefellen, die, geruift op 't voorbeeld fijner Oversten, alleen den roef ten rouwigen doorge-fien, en niets verder onderfocht heeft. Ook was het juyst toen, en anders felden, begeurt, dat de koude niemant 't hoeften aperfte, uytgere-foonnen eenen, wiens woorden ter geheugenis dienen bewaert te worden. Want alvoorens beducht fijnde, dat 't gerucht fiijns heefteens hem met d'andere moght verraeden: 'Doodt my, fitstbroeders, feyde hy, op dat wy niet al t'faemen gedoopt worden. De foldaeten der beftelling hebben 't felve schip tot binnen 't kafteel getrokken, naedien het te feer in 't ys verwart was. Daer op volgghden weederom andere ongemakken, ge-merkt het naekendt gevaer hen de vrees in 't liffjegejaehd hatten, en begraht tot klachten oover Heraugier, aen eenen, die foo wel fijn eyghen bloedt, als dat van andere fohtg te spillen. Sommighe, hebbende alle hoop verworpen, eychten, men foude hen niet langher in die duyfetnifte beflootten houden, maer, aengefien men dogh moef iterven, in oopen lucht, en onder 's vyands ts oogen doen koomen, om al vechtende te fneuvelen, op dat fe, in die hunne gevanghenis ooverrompelt fijnde, niet ter straffe gebleept wierden. Veele waeren foo neerflachtigh, dat hen meer de wanhoop, dan de aenbrootingh hunnes Oversten tot dapperheit en glory, tot het uytvoeren des aenflaeghs heeft gedreeven. Men hadt een gedeelte geloof, en, om het bedrogh niet t'oentekken, met de verdere ontalaching ongehouden, door fchranderheit des schippeers, die figh gelicet vermoeyt van 't arbeyden te weefen; wiens woorden en gelaat ook een wonder de bestendigkeit van harten betuyghden. 't Was omtrent den midernacht, en niet fonder maenefchijn, aen men goe'dt vont de foldaeten te doen uyttrekken, nae hen alvoorens tot eere en belooningh der feeghe te hebben aengemoedight, en gewaerfchouwt, dat die, wien de dapperheit om foo looflief en wakkere daet ten eynde te breghen quacme t'ontschieten, niet alleen geen leeven, maer selfs geen eerlijck dooed te hoopen hadden. Door pompen heeft men 's vyands ooren verdoof; invoeghe dat fe, 't gheen wonder was, fijn uytgetroken, fonder dat het de wachten gewaar wierden. Een gedeelte der foldaeten langhs het waepenhuys getrokken fijnde, heeft die hen van de wacht in 't gemoet quaemen, en flux de bewaerders der poorte, die nae de stadt leydt, binnen hunne wacht, ter needer gemaakt: uytgeroochen eenen vaendrigh, die figh verkleoekt uyt te fpatten, en figh ter weer te fsten, foo dat hy hopman Heraugiere met den deeghen quietende, als een krijgsman fneuvelde. Maer Charles, wien gelaat was d'ooverighe foldaeten aen te voeren, heeft 's vyands beftettingh tot in 't binnenfte van 't kafteel gedreeven. Deefe huyfingh is rondtom bewaerert; hier binnen was Paulo Antonio.
Ondertekenen door Maurits, drie mijlen van daer, begeeven, om 't veften dier plaetse in acht te neemen, en uyt vermooed, dat Maurits eenighe troepen derwaerts rukte: gemerkt eenighe als verfpieders uytgemaakt waeren, om, door 't uytftrooyen van een valsche vreefe, hen de waere t'onftuïfelen. Ook was 't geen geringhe misflagh van Parma, die een eenen 't bewaren van twee fteden toevertrouwt hadt, daer yder Steevoogh't 't quaet genoegh met een alleen heeft; en 'er soo veel andere voorvallen fijn, om luyden van goedt dienfte buyten gevaer te beloonen. Maer Paulo Antonio, of hy miffchien hen die nogh maer weynigh in getal waeren vechtenderhand kon uyttrijven, wierdt te raede, met fèsendartigh man, in een dicht gefloote flaghorde, eenen uytval te doen: dus trekt hy uyt, en flort op de brugh op den vyandt in. d'Ooverwinning was by hen, dien 't niet geoortloft was figh te laeten ooverwinnen: en hy zelfs, onder andere meede gequetft fijnde, nam de vlucht welwaerts hy van daen gekoomen was: 't Rumoer der gener die flaeghs waeren hadt figh ondertuften beginnen door de ftaadt te verspreyden, en de borgers fouden ter poortte des kasteels fijn ingevallen, ten waere de foldaeten van Heraugiere hen, uyt de naeltge gaclery door mufketschooten hadden afgekeert. Ten laefften koomt de Graef van Hooohenloo, op 't gedaene teeken, dat den aenflagh wel gelukt was, met een gedeelte van Maurits leegher, dat figh, niet verre van daer, onthielde, om een wackendt oogh te houden. Sijnde hen onmoogelijc, om 't ijs, de poort te oopenen, was 't naeft, door 't afbreektevan een flaeketfel, in te koome: waer op Landtfavechia niet langher uytgefeelt heeft, 't gheen hy van 't kafteel nogh in fijn geweldt hadt, oover te geeven, behoudens lijf en leeven. Strax daer aen is Prins Maurits gevolght met het ooverighe en grootfte gedeelte van 't leegher, te voet en te peerde, die door de poorten van 't kafteel dreychtenden in de ftaadt te vallen. Maer de ftaadt, beneepen door fchrik, en ontbloot van bezettingh, heeft de plunderingh voor twee maenden foldy afgekocht: want de Italiaenen, wien de bewaerings der ftaadt was toebetrouwt (fterk fes vendelen voetknechten en een vaen ruyters) welker plicht was geweef, of de brugh tuftenh 't kafteel en de ftaadt af te breekhen, of de poorten faetende van de vyandt af te bewaren, op 't gerucht van den allarm uyt 't kafteel verschrift, en al voor langh onder hen tweedrachtigh geweef fijnde, hadden des te lichter elkander verftraen om te vluchhen. En, 't gheen volk van full een hart by nae eyghen is, bloohartigh fijnde voor hunne vyanden, onverdraegligh den genen die hen huyswynen, hadden fe, soo langh fe der fpee meefter bleeven, geenerhande boort van hoon, baldaedigheid en oevle moedwil naergelaeten. Sijnde derhalven als verloopers gefraft, naerden Parma niet ontgaen konde die fchandvleke fijnes landstaerts, ook t'fijner eyghener schaemte te wreekhen, hebben fe ten laetftien den loon hunner schelmtuukhen ontfanghen; uytgeföndert Intemel, wiens jonghe jaeren en aensieneijken aedel hem der ftraffe verschoon hebben. En Odoardt Landtfavechia, als figh selven een ftraffe opleggende, heeft figh der Steevooghdy van Geertruydenbergh ontflaenen. Maurits fèehaftigh fijn intrede in 's vaeders erfenis doende, heeft den borgeren den eedt van getrouwighe afgenoomen: de ftaadt, wien 't opbrengen der foldy drukte (en de foldaeten gaeven in vry grooter getal als 'er teegenwoordigh geweef waeren hunne naemen aen) uyt feedigheid fijner jeught, en om niet te fchijnen fijn eyghen belangh te befor-
HUGO DE GROOTS TWEEDE BOEK

1590.

ghen, meer beklagendene, dan beischuldighende, hoewel de somme tot op hondert duyfent guldens quam te steygeren, daer Antwerpen vier hondert duyfent, en niet meer, aan Parma betaelt hadt. Thans beheken hy Heraugiëre met de Steevooghdy, en vervolghens d’andere met eermopen en rijke beloonighen. Ook hebben de Staeten een dank en belededagh uytgeefchreven, en beflooten openbaere vreughe-teekenhen te betoone, als ook penninghen te flaen, met een opchrift, dat de eerfte feghe hunnes veldtheers, en die fonder bloeddeforthinghe der fijner, betuyghde; al ’t welk de gewoonte daer op gevolght naederhandt in ’t werk gefelt heeft, soo dikmaels als den Staat met geluk en feghe wierdt begenaedigght. Noogh onbrak’t aen geen vernufter, die t’ontluyken fijner helden-daeden, fijn beleid en eedmeldeighhe kriegshift roemden: dus waren de Griekhe Vorsten door een peerd binnen Troyen gekoomen; ’t fy dan, dat het inderdaadt foodaenigh een geftalte, of anders den naem en het teeken van een fchip, geweest fy. De fortuyyn der stadt felve vergeleken te by die, door welke Hautepenne, neegen jaeren te vooren, in afweeven der befettingh, door verraadt der schildwachten, en daer nae door ’t needermaelen der borgheren, was in de stadt gekoome. Sijnde eenighen vendelen tot bewaarigh der stadt gelaeten, beneeves ettelijke vaenhen ruyters, om de Brabantsche dorpen te brandtschatten, is het leeghter van daer vertrokken. Daer beneeves was de voorvaarden en de oorlohitsbehooghen, derwaerts gebracht door voorfoghe der gener, die met Prins Maurits deesfes aenflagns bewuut waeren, maghtigh langhen tijdte te strecken. Maer nae dat de tidongh in Duysthelandt aen Parma gebracht was, heeft hy, ’t fy hy fels by verdriet was afgemat, of met voordacht figh ontholdt van oorloogh, tot dat hy brieven uyt Spanjeh had ontfanghen, den Graef van Mansfeldt, weedergekeert van ’t vermeefshen van Rhijnberk, geiaft met het ander gedeelte der troopen derwaerts te trekken, en de uytranghen te fluyten, om het ongebonden loopen en stroopen ten plattenlande, niet fonder teegenweer te dulden. Hier by was nogh gekoomen een bedrijelige hooph, die hem deede geooloen, dat’er maer voor weynigh daeghen leevens middelen binnen waeren, en de getrouwheit der borgheren nogh versfijnde, op glibberighhe voeten fonde. Op sijde was de stadt benaeuwt door Gecrtruydenbergh, en andere aanhaelen float Mansfeldt door befettinghen. Dan men duchte die die van Breeda van achteren fouden gefeltjft worden: want de Merke loopt in de Maef, alwaer Maurits de klyne cylanden vol kriegsvolk gelegght hadt. Derhalven heeft hy die stroom, van waer hy nae Breeda loopt, door een brugh en schans geflooten; de plaatse wort der Heyde genoemt. Daer nae vallen sijne foldaeten, vol verwoethet, in Scevenberghen, geleeghen op ’t uyterfte van dat vaftelandt, en plunderen ’t; neeven fijn kafteele, dat weynigh weers konde bieden. ’t Eenighhe dat hem nogh onbrak was den Noordam, den laetfen en swaerften arbeïde. Deze schans, certeijts in geruote tijden, van aerdge opgemaakt, is omrimght door grachten, die met de vloot, infondersheit voortgeht door eene Noordenwind, vol loopen, en van achteren door eenen dijk omtrekken, naemeliche afgegheen van de oevers, genoeghsal een as een cylandt, wordt fy belpoelt door ’t Hollands diep. Om die te verdaedighen was daer binnen Matthijs Helr, nu reets door sijn deel in den aenflagh op Breeda vermaert, en met hem soo veel kriegsvolk uyt de naelt cylanden als genoegh was. Nae dat te eenighen daeghen langh door bechieten met grof gelych ut vergeefse gepooght hadden hen eenen schrik op ’t lijf te jaegehen, wierden de fform-
bruggen, en alles wat ten aenval dienen konde, verveerdigh. Daerenbooven nogh een schip nae de schans gefonden, met een hooge maat; en booven in de meersfe gewaapende soldaeten, om dien van binnen met hunne mufketten allen teegenweer te beletten. De belegererde; wanneer fe't schip faegheen aenoomen, hebben er brandende booten op aen gefonden, welk gevaer de windt afgekeert, en teegen de kant der stroom gefet heeft. Genadert fijnde, heeft de draeyingh der stroom het schip, nae eenigh gieren, in de graet gesehen; aldaer aen de grondt gefet, houden 't andere vaat, eenighe worpen 'er toorten in: en de soldaeten worden met mufketkoeghels uyt de meerfse gelight, blootlaetende voor 't schieten, en niet van die fijde, van waer fy gewilt hadden, teegen de vyandt gekeert fijnde, waerom fy ook van die kant fijg door geen schuttingh bedeckt hadden. Mansfeldt, insinde het merkelyk verlies der fijner, en de hartneggikhe getrouwheit der beftettelinghen, waer by hy niet min van de bygeleeene eylanden gekeert wierdt, hadt na geen hoop om Breedaa foo feer door een belegeringh, als door verraaert te krijgen: dan terwijl hy vruchteloo aldaer fteer hanghen, quam de ruytery uyt de ftaad hem daegelyx met schermuutfelinghen bestookan. Maurits ondertuffchen, hebbende fijn krijgsvolk weeder by een vergaerd, nam met een kleyn leegger (vier duuyfent voetknechten, en weynigh ruytery) den wegh nae Gelderlandt, als of hy 't op Nymeeeghen gemunt hadt. Maer 't krijgswerktygh tot een schielijken florm verveerdigh, om aen een meer gehecht fijnde, die geweldelyk te doen van een springhen; quam te muflukken. Dit was een vondt der Françoïfhen, gemaakt van kooper, van gedaente als een hoedt, waer binnen, beneeven buktuyt, koeghels en vierkante yfere flukken beflooten waeren. Daer nae, bewusf fijner Krachten, en te swak tot een belegeringh, om dat uyt de naestte plaetten waepenen en leevenmiedden in de ftaad gekoomen waeren, bleef hy echter daer omtrent hanghen, en befookte hen van verre, of hy moegelyk door dien fchrik den vyandt konde van Breedaa aetrekken; 't geheen geschiet is. Want nae dat hy beyde langh omtrent de beleegeringh vruchteloo waeren doenende geweest, heeft Mansfeldt, fijne troe- pen verfetkerd fijnde, naerdien de ftaad, om de bekende baaldaeidigher der soldaeten, weygerde een fterker beftettingh in te neemen, figh tuften Maes en Wael, en alfoen hein die in noodt waeren nae by ter hulpe, nee- dergefet. Maer de Prins is met fijn leegger in de Betuwe gebleeven, en heeft, uyt vrees of de vyandt oover de stroom moght fetten, nae dat hy scheepen langhs de Wael geleght hadt, ook den geheel oover, van de scheydingh des Rhijnis af, tot aen de Maeffe, die daer invloeyt, met soldaeten verfkeert: alwaer de Graef van Solms, (dien Maurits'tgebiedt oever eenigh vendelen hadt gegeeven) wierdt gelaet het eylande Voorne met volkome werken, in de gedaente van een leggerplaets, te ver- fterken. Ook heeft men een nieuwe vaert uyt de Wael tot in den Rhijn gemaeckt, door welke, laetende Nymeeeghen legghen, den toevoer van beneeden tot in Duurtchlandt te schep konde gevoert worden, en dijken geleght, om 't ooverloopen van 't opperwaeter der stroomen te bedwingen, allermeest op 'tandrijven en op koffen van die van Hollandt, dien aen geruut te fitten, en den koophandel infsenderheit was gelegeh. Maurits figh hier door van de kantren der stroomen verfkeert hebbende, laet aan een vaatte verblijfplaets voor fijn leegger, teegen oover Nymee- ghen, abyden; de soldaeten hebben die den naem van Knodtenburgh gegeeven: van waer een ongelooflijk gewelt van koeghels op de ftaad, die van de kant der stroom allengskens hooghe op klimt, en weederom daer

**1590.**

*Laat te ver- gen de Noordan aen.*

*Hey words door Mauri- ris, die 't schijnt op Nymeeeghen gemunt w hebben, van Breedaa af- getrokken.*

*Maer Maurits verhoekt het eylande Voorne.*

*Hey lomme een schans teegen oover Ny- meeghen.*
HUGO DE GROOTS TWEEDE BOEK

1590. daer uyt op die aen den arbeidt waeren, gedreeven wierdt. Maer die de schans opmaeken dienden sigh meerendeels van de nacht en blinden, om niet voor 't treffen van 't gefchut ten doele te ftaen. De grootfte schaede leeden de steedelinghen, op welke hunne toorens en hooghe gebouwen quaemen needer te florten. Nerghens vondt men seckere wool- ningh: de stroom was gefloot: om alle welke onheylens, fy, ongewoon de rampen des oorloghs te beueren, gefet op de koophandel, allengens wierden getrokkhen, om van Heer te veranderen. Dus is 't, dat de Soomer omtrent Nymeeghen wierdt doorgebracht, als Parma ondertuffen door andermael Spaewaeter te drinken, en gunstigher beloop fijner faeken, eenighsnts begon te verquicken. Want Richardot, die doen en laeten by den Hartogh was, en fijnen vertrouwelingh in alle fijne raedtlaeghen en bedrijf, haft brieve, loffelijk ter eeren van Parma, uyt Span- jen te rugh gebragt, waer in hem fijne oude Landtvooghdy bevestigt, en laft om den oorloogh in Vrankrijk voort te fetten, gegeeven wierdt. Dus was 's Koningshs goevinden, 't fy hy waende sigh eenen treffelijken flagh gevooght te fien, 't fy om 's Hartoghen aenslaeghen, door handen vol werk in foo gewichtigh een oorloogh, te breeken: Parma in teegenden deel gedaen, den Francoïfen met hunne beroerten te laeten tobben, tot dat de faeken in Nederlandt waeren afgedaen. Maer hebbende ge- leert, dat, die eenmaal in dienf van Koninghen getreed is, sigh nae hunnen aert moet schikken, heeft hy dien noodtdwaangi sigh menigvyt geduydt, en geacht, dat hem ftof tot eenen roemrichten naem, en dien door gevaeren te vermeerderen, wierdt opgedreeghen. Want sighde nae Henegouw getrokkhen, om van daer de faeken des te naeder te behar- tighen, wordt hem, door afgeveerdighde booden, de maere gebragt, dat de Graef van Egmont, met fijne hulptrouwen, in den flagh by Yvyry, geslaeghen was, en de stadt Parijs door 't seeghaftigh segheher reets be- nauwt wierdt. Waer op korts daer aen den Hartogh van Mayenne, dien hy, om gemaentlijck over de faeken te beraedtlaen, hadt on- booden, naeder openingh van den Staet der beyde partyen by monde gedaen heeft. Nae dat dan gewichtighe raedtlaeghen oover 't geheele beleyd des oorloghs, in geheyme byeenkoomsthen deeeuer twee Harto- ghens, gehouden waeren, is Parma, op 't afgaan van de Soomer, met het meege geweld des Koningslijken leeghers, nae Vrankrijk getrokkhen. Hem volghden uyt Duytschlandt de nieuwgeworve troepen, en de rege- menten Spanjaerde, die te Kortrijk en te Meenen dapper gemuyt hadden: maer voor hun vertrek hebben de ingen eenteelen een gedeelte der foldyen afgeperft; 't ooverighe is betaelt door den Koningh, en als toen ingevoert een voorbeelde, dat naederhandt flant teggeenpeen heeft, dat een seildtpenningh den krijgsluyden voor tien reaeln is aengereekent. Alle de troepen maekten in faemen twaelf duyfent voetknechten, en drie duyfent peerden. 't Hooghbewint der faeken in Nederlandt liet hy aen Pieter Ernest van Mansfeldt, 't ooverighe krijgsvolk ten beleyde van fijnen soo Karel, met laft om se in besettinghen te verdeelen, op dat niet, by ontblootingh van teegenweer, de plaets in eenigh gevaar gefest gewiarden. Nae dat dit alles ter kennis gekoomen was, heeft Maurits volk gefonden, om sigh van 't onteeldighde platte landt tot in Duytsch- landt te verfèekeren. Daer werden ingenomen de sterkten, door welke de Spanjaert de kanten der stroomen, en de toeganghen der weeghen befloteen hieldt, en geslachte de werken, die se, op den booden van onfij- dighe Vorsten, aen Maes en Rhijn gemaekt hadden. Andere troopen, yder naer hy naelt lagh, liepen in Brabant en Vlaendre op buyt, elfs tot
tot in het hart der landen dringende: en niet alleen wierden de dorpen, maar ook de swakste steden, met gewelt ooverrompelt, verwoest en geplundert. Gedurende den Herfst, heeft hy zelfs, in een korten doorlocht, de plaetzen, die figh’t jaer te vooren langhs de Macede, en nogh onlangs om Breedaa, aan Mansfeltd hadden oovergegeven, weeder onder zyn gewelt gebracht: en de minst bequaeme geafflecht. Aen deef heeft hy gehecht sy vaederlijke stadt Steenberghe, eertijts vermaert door harc haeven; want’t is geleechn op de scheydingh van de Merwe: sy en oorloogh sy haer bederf geweest. Gelukkigh is ook ter se gevochten, met de scheepe, teegen de vyanden des Koninghs van Vrankrijk, tot veyligeringh der kuften van Normandyen gefonden. Daer hy zyn d’oorloghs lieten niet achterweege geleeven. ’t Volk van Maurits heeft gepooght D linkerken, dat byftere Schaede ter se deede, met scheepen en ladders; te verraassen. De Spanjaerets het streeden Lochem uyt hinderlaeghen te besprijngen: aenslaeghen beyde te vooren uytgebrooken. Meenighvulbighe geruchten liepen dit jaer, dat de Duytschen sigh veerderdighden ten oorloogh, en tot verhael der schendingh hunner grensplaetzen, beweldigh door de naeberighe waepenen. Nu reets begonden se partychappen te maeken, en sigh in de sike in te laten, geveende onderstond of verachtinigh te kennen, hoe verre sigh yder bewuut of met haet teegen den wyandt was ingenomen. Want het Spaens krijgsvolk, hebende de uytsterfe paelen van Vrielandt in hun geweld, verwoeste en plunderde de landen en wooninghett oover Rhijn: en niet min baldaedigh handelden de partyen, die, uyt de Gelderschhe beettinghen, alom door de landen van Kleef en Gulik verpreydt waeren. Jac zelfs gingh’t ruyt en rooven oover de landen die nogh verder laegeh, innemende de flooten, plaetzen hunner toevlucht, en ook de steden selve. Waer by dan nogh de ruyster der Hollanderen, hen op de hielen volghende; den wyandt naejoegh, en de selve ongebondenheit pleeghde. Dus bedrooghen doore vertrouw in vrede, en allefijns beter doore de rampen des oorloghs, hebben se een kreytsvergaederinigh uytgeschreeven. Alwaer se, doore langh fleepen, naer de gewoonhe van dien landtaer, veel tijden met raedtpleeghen, en somtijts ook met dreugementen, spillinge, veel eer de geneesmiddelen, dan de quaelen uytstelden. Ten laetften wordt beslooten een gefantschap af te fenden, om hun beklagh te doen, en te belaeten, dat partyen sigh of van oorloogh tonthouden, of dien binnen de paelen van hunnen ‘Staat te belyut hen hadden. By Parma hebben se; juyft op die tijden, als hy sigh verveerde om de reys nae Vrankrijk aen te neemen, hunne klachten anghiftigh uytgebreid: waerom hy hen des te trotser heeft geantwoordt, hoewel hy anderfijns gewoon was, diergelycke klachten met dubbelsinnigh becheidt, of met die in de wal te schuyven, af te wijzen. Dat de twederachten tusschen volken al van ouds den naeberen tot meeningvulbighe schaeden en onbeylen gedsent hadden; ook waere het in de handt des waldheers niet den oorloogh paelente fellen: dan sy fonden, gelijk men brandt en kooge waeternooden, en alle andere onbeylen der naturae en des noodtlofts, dudlen moest, sigh ook alfo veel liever nae de teegenwoordighe noodtsakeleykheit der tijden schikken, dan die door ongeduldigh te draeghen het terghen. Voorts indien de wyandt eerst eens anders landen quaeme te ruymen, hy van gelijken was bereydt te leveren al’t gheen den Duytschhen boedem raekte, soo maer den Koningh’sime onkoften, gedaen in de Keulschen krijgh, vergoedt wierden. Hierentussen hadden sy te gedenken, dat, indien er yets te dudlen viele, den aelouden Godsdienst, om welkers wille sy hem zelfs in Duytschlandt hadden
hadden onthoonen, sulx verdiende. Of waere'ter aen te twijfelen, op
welke, wien de vryheit sigh eenmaal vaet geset hadt, het voorbeeldt siet?
haunen forse en tire volken hadden al voor langh het oogh gehad op de
naebeurighe utekoenen, en haunen krachten afgemeeten, om elk den
naeftgeleegehen Vorst, en die by sigh selven swak, van sijne boogheidt
needer te plotsen, aengefien de flouteit die men teegen Koninghen
darde begaen. Sy hadden veel eer om geluk en seeghe te bidden, op dat
iy, die aen den oorlogh schuldigh waren, verwonnen door waepenen of
leetcweeven, sigh weeder tot haunen voorrige gehooftenheid keeren moog-
hen. Dit flonde in korten te geschieden; soo men hen allerweeghen
den toever affnijende, binnen de enghen hunner paelen doende. Met
deele woorden aefheyt gektregen hebben, sijn ie met des te groo-
ter vermeetenheid, en flouteit om te erychen, nae de Vereenighde Lan-
den getrokken. Want de vorderden, men sponde het euylands's Graeven-
weerd, en alle andere placken beweldight op hunne grensen inny-
men: daer nae, de doortochten vry en onbewaerdt laeten, Rhijn en
Eems, stroomen in Duyschflant, van den schrik der vlooten en
en verlofgelden ontlasten. Hier op hebben de Staeten, om de
geneegenheit der reedelijekte op hunne sijde te trekken, en de schult
van't verbreken der vrede, hen aengeweeven, op den vyandt te
verschuyven, beginnende van d'inquitiëten, en folteringhen, hen
voorso opgehaelt het uytstophpen der Bilfchoppen, het doerlijk om-
brengen der cedelen, het onderdrukker der gemeenteen, en alle andere
onheylen der flaeverny. Door deze ongelijken en onheylen, feyden ie,
geperft sijnde tot de waepenen, seeken wy door soo langh en jwaren oorlogh
niet anders, dan ons bloedt van die verswoede vreetheit, de lichamen
onfer vrouwen en dochteren van moedswil en schendingh te bewrijven.
Dit is de loop, dit is het eynde onser waepenen; nogh ook is ons armoede
niemandt haetelijk, niet meer dan de dappen vryheit der Switserds en
naebranden in vreede siet. Billijker waarie het, die te vreesen en uit te
reyen, die de weerte geplandert hebben, wien nogh de woestheeden van
Amerika, nogh soo ontelbare moorden in Granaeden en Nederlandt,
noogh de flaeverny van Portugael en Italien verfaedlicht hebben. Gelijk
zeegderooghen en wilde dieren door den roof der vijfchen en kudden ge-
gevoedt worden, soo boeren weldighe heerschappyn altoos ten verderwe
der mindere machten. Waere het dan soo duyter, door welker lijten en
konstenaeryn, nu soo oyt immer, d'Engelsche gervytt wierden, Terlandt
ten afvalt gebracht was, Vrankrijk geweapent de handt aen de Kroon des
Koninghs foeghe? Ook sitten ie niet midden van uu, die, door sleetpen-
inghen omgekoht, geene andere beschuyten, dan den Spanjaert ten voor-
deel, neemen. Jae selfs die hem haeten, geboorffaemen ute vrees, even
al as by de Indiaansche volken de boofe geefen gedient worden, alleen om
dat ie geen quaeid doen fanden. Hy sneed, door verraederen, aenflae-
ghen op de Kleeflsche seelen, en dat ongekraft: andere woorden hem van
selfs in handen gelevert, ten onderpandt der bondgenootschap, en tot
beloobingh des Aertsbisdoms, verkregen by sijn toooden: alswier by
verseckerde vertrekken voor sijne schelmachtjeken, en soo veel pakhuyften
voor sijne rooveryen heeft. Den maghtigheen aller Oppervoorsten wiaft
den soldaat, die sijn soldy voert op uu, en gebelee regementen en ruyster-
benden worden met de sachtinghen van Duyschflandt gemeet. Thans
hebben wy geen ander oogbwt, dan om in gelijke faeke geen ongelijke
fortwyn te dulden. Ons gaat, soo immer eenigh volk, ter harten, den
krygsknechten door flippe betaelingh hunner soldyten, buyten ongebonden-
heit
heid en mystery te houden. De plakkaeten en straffen aen d'oovertreeders der wetten getuigen, dat die sigb in rust houden, soo veel 't den oorloob toelaet, verhoont worden. Alleenlijk bondt ons ten goede, soo somwijlen den soldaat meer vryheid neemt; dan hem signe ooversten toelaeten. d'Aelonde trouwde des Batavers hebben wy, zelfs aen de verstigelegene volken, jae ook gedeurende den oorloob, onderhouden; veel min, dat wy, die erijts bondtgenooten en in beestherminghe der Roomfche moogenheid, en bloedtverzwanten der Duytſchen geweeft fijn, die uytteekende moeder, die ons Ooverfden, die ons deugden en een waerachtigh voorbeeldt van vryheid schaft, door trouwloofh fouden scheiden. 's Graevenveert, welkers regt, zelfs voor den oorloob en d'onkosten, betwift is, afoen den Gelderschen over sigb 't hoogh geslagh over oor dit eylandt toetschrijft, behouden wy alleen tot verdaedigenh onfer grensplaetfen, niet tot yemants ooverlaat of naebede. d'Ooverige straffen of schafwen, schoon wy, den wyandt ontwendigfijnde, het recht des vreedes verlooren hebben, rymen wy gewilgh in, op dat, gelijck het gewelt van den Spanjaert heeft begonnen, alsof 't begin en het voorbeeldt des regts aen onfe fijde wy. De belaltinghen op de koopmanfchappen, die door onfe grenfen gevoert worden, fijn niet swaerder over de naeberighe volken, dan over d'in-gefeeten; den oorloob heeft agerpeft, 't gebe Helena mbagtighe Vorsten, zelfs in volle vrede, gebruiken. De beetinghen der Schepen weghe te neemen, is, naerdien de wyandt sigb allerweeghe der froom foekt meefter te maeken, niet vrylighe. Laet je liever ten dienst blijven of de geener die de froom bevaeren, en soo wel u, als ons, te gelijck beftchermen. Om defce daghen wierden ook ter gehoor gebracht het gefantfchap der feeden Keulen en Luik. Beyde de Volken hebben tot hunnen Aertsbifchop eenen Vorft uyt den huuyf van Beyeren. Derhalven hebben de Staaten, ter fijden stellende 't gefchil tuifchen hem en Truxes, en nae veel befchuldiginghen teegen den Bifchop te hebben opgehaelt, wiens onverfaeëdige begeertekeheid op het onderfatt der Spanjaerden gegront waeren, dien van Keulen veylighe rust beloof, soo, fich tuifchen beyden hou- dende, niet meer geneegenheid voor d'eene party als d'andere toonden. De gelegenheyt der Luikenaeren was niet de selve: fy hadden niet veel min dan wyandtfschap darren pleeghen en verdraegeh. Hen wierde te laft gelegt het straffen van onfehieldighe, aengetijdt om den Gondsdienf. Daer nae, dat de Spanjaert tuifchen hen en d'andere Nederlantden geen onderfehet met allen maekte. Dus faghen men, dat fe opentijdt op hunnen boodem ooverwinterden, en de Soomers doorbraghten; al 't welk, foo niet te hunnen wilt gefchiede, immers met goede oogen aengefen en geleenden wierdt. Echter hadden de vriendschap te boopen, wanneer fe sigb dier weerdigh maekten, en ondertuifchen was hen toegeleeden hunne gevangehe meede te neemen. 't Heeft my niet ongerijmt gedacht dit alles wat breeder te verhandelen, op dat daer uyt magh blijken, op wat voet men sigb in 't fluk van oorloob, en van vrede omtrent de naeberighe straffen heeft gedraehgen. Want nogh heeft men schie nan dief deen van plunderen en wyandtijken ooverlaat niet gesehen, naer dat yder volk, uyt vrees voor gevaar, en fomwijlen ook uyt eygen beweegening, nae d'eene of d'andere party gehelt hadden. Naeuilyx oyt waeren de weeghen bevrift van de waepenen, terwyl die beyde, als om den wyandt te verjaehgen, dierwijfe hem derwaerts trekken. Dus is 't, dat, door meermaels hervatte befendinghen, de felve dinghen gefynt en gehoord wierden. Nu rechts hadden die van Hollandt verscheide fterken weedergegeeven, dan die voorwaer wat te verre geleeghen waeren, om ze bequemelijk te kon-

Geschied- schap der straffenKeulen en Luik aan de Staaten.

Der Stae- ten antwoorden.
konnen verdaaghen: te gelijk om den Spanjaer haet, en, soo te kon-
den, eenen oorlogh te berokkenen. Want dees wilde niet met allen naer-
koomen, van 'tgeen hy onlanghs te vooren belooft hadde: en in de ver-
vaederlingh der Duytischen waeren 'er, die, niet geef hem langher te
vieren, gewelt en waepenen vorderden. Maer andere Prinsen en Bit-
schoppen, verknocht door gemeenfaemheit des Roomfchen Godsdiens,
of ook naeder, hebben, door 't verwijlen der beraedstlaeghingen, en
hoop der Nederlandt'sche bevreeedingh, die heevigheid gebrooken. Van
de Vereenighde Staeten zijn 'er gefondhen, om te klaeghren, dat sy door
trouwlootheid hunner vyanden, door vaddigheid hunner vrienden, ver-
raeched wierden. Dat, hebbende hunne oorloghs winften ingeruymt, en
Truxes figh door een leeven buyen alle bedrijf stil houdende, de vende-
en van Philips noch echter, fonder dat sich yeman daer teegen verfet-
t, in 't beest der fteeden aen den Rijn bleveen. Sy hebben evenwel
niet verworven, nogh in ontgaen konnen 'tjaerlijx aenhouden des Key-
ffers, die t'elkens hen op nieu aengingh, om, in plaets van oorlogh tee-
gens Spanen te veeren, met hem eenen pais, hen verdacht, en waer van
sy een afkeer hadden, te treffen. Parma, 'tayne 'sjaers weederom ge-
koomen, vondt figh, alhoewel verheerlijkt met de glory van Parijs nae
eenen afrijfelijk hongersnoodt ontfet, en zijn leeger midden door 's vy-
ands troepeh heen te rugh geleystd te hebben, in veelle fakhen bekom-
mert, fijnde hy selhs en fijn krijgsvolk van 't gemeen in Vrankrijk gehaet,
en de fteeden weygerigh, uy vrees voor uytheemfche flaevern, fijne be-
fettingh in te neemen: hier door fagh figh Philips verfteecken van fijn ge-
weldige hoop, en wyngyn fcheerhens in de bondgenootschap. Door
Nederlandt ligt 't krijgsvolk plunderen en brandtschatten, en hadte figh
eenigher fterkten meefter gemaekt. Verdugo, hebbende in Vrielandt
Ementil, een kleyne fehans, verooverd, was voor de rest in 't oorloghen
ongelukkigh, en ook 't krijgsvolk aldaer niet verre van muftery. En de
borygie tot Venlo (een stadt geleghen in Gelderlandt op de Maefê) dien
het der onheylen verdroot, naerdien sy met een dubbele bafettingggequelt
wierden, hadte, geholpen door de Hooghduytscbe, d'Uytlandt'sche jolo-
aten uy de stadt gedreewe, en daer nae, de fterkte fijnde, ook den
Hooghduytscb, 'tgeen hem niet weynigh beteuterde. Booven dien be-
gon ook d'oude muftery van nieu het hooft op te fteeken, nae dat Mans-
feld, hebbende figh gehaet met het lichten in Duytcklandt, om den
voortgang van Maurits te fteyten, het aenrijsgeelte voor 't nieuw krijg-
svolk hadte verfachte, met d'ander soloeten hunne soldyen in te houden.
Dit waeren oude en ervare knechten, en daerom hunne dolheit in 'tewo-
den des te hartnekkigher. Want hebbende figh meefter gemaekt binnen
Heerentals en de naeueerighe fteeden in Brabant, wierdt de geheele
lantftreek, de Kempen genoemt, geplundert en verwoest, niet min als
of 't den vyanden fels geweest waere; en wilde figh yemant daer teegen
verletten, 'tgingh op een vrouwen en maeghen scheenden, op een moor-
den, als of hen geen dingh ongeoorloof bleeve. Inveoghie dat het platte-
landt dus gefoort fijnde, de foldy daegelijx af, en die te vorderden, toe-
aemen. Maer Parmas feggen was, men hadte het verdacht krijgsvolk,
binnen fterke fteeden, onder 't nieuw, behooren te verdeelen; dan dit
was raet na daedt, en 't verschuyven der misflagh niet anders als een
yle troost der gemeene elende. Want 'tgetal der voorighe wierdt dae-
gelijx fterker, door toeloop der geener, die, afgemt door eenen pijnelj-
ken en nootdrufftighen toght, gewenfte rust en geweygerde belooningen
door eyghen handt beweldighen. Dan Parma hadte eenighg regementen by
DER NEDERLANDSCHE HISTORIËN. 163

by den Hartogh van Majenne gelaeten: en weederom andere, hem op
fijne beede toegefaen, wierdt den Prins van Afcoli gelaft nae Vrankrijk
te geleyden. ’tVyanrts krachten dierwije verspreyt fijnde, en terwijl
de foldat binnen ’tlandts ongehoorsaem, of nieuwingh in oorlogh was,
hebben de Vereenighe Staeten, aengesien nogh den gelukkighen voort-
gangh des voorleeden jaers, dapperen moet gegreepen, loo dat fy, die tot
nogh toe nauwlijx beftant waeren hunne eyghene grenfien te verdaedigi-
ghen, besloten den vyandt felfs op de fijne aen te taften. Eenighe had-
gden geraedten te wachten, tot dat Parma weeder nae Vrankrijk was ver-
trokken; andere, dat het dienfigheer waere, de voorkoomende gelegen-
heid by ’t hary te gripen: dewijl, als regte men niets anders uyt, tegenoeg
gewonnen waere, Parmas aenlaeghen teegen den Franschen Koningh te
beleemmeren. En niet langh had men te twijfelen van waer men ’t
waeghen der krijghs kans eerft beginnen foud: want hoewel die van
Vrielandt om hen riëpen, was het echter van vry grooter belang, den
Yfiel van de Spaensche befittingh, aan welke de geheele Veluwe in
Gelderland, ’t landt van Ultrechts, en de naefgelegene aen Hollandt,
yyt vrees voor invallen, brandtchattingh betaelden, te bevrijden; ’t welk,
feedt de tijden van Oranje, wel geduerigh te berde gebracht, maer of
om de geweldigh macht der vyanden, of om eyghen swakheyt, achter-
gleebelen was. Soo haeft de tijdt, dat de velden voeder verfchaften
was genaadert, en men, de foldyen onderlingh verdeelt fijnde, de ven-
delen hadt vol gemaakt, wierdt Francois Veer (diens de Koninghin ’t bevel
over alle haere Engelsche gegeeven hadt) voor uyt nae Dooisburgh
gefonden. Eenighe weynighe uyt fijne troepe, vermont onder boerinne
kleedingh, en gelaedten met waeren, als vluchtigh voor den naederenden
vyandt, binnen de fchans, dié, afgeheen door de froom, teegen
over Zutphen leght, geraekt fijnde, keeren in aller yl de waepenen,
de fe onder hunne kleedere verboorghen droeghen, teegen de wachten,
die fe ten deelen met hun eyghen geweer, eerft onverhoets, daer nae
vol schrix, quetfien en gevanngh neemen. Den Ridder Veer hadt de
fchans ingenomen daehg te vooren, als Maurit, met fijn leeghder, be-
ftendende in acht duyfent voetknechten, en twee duyfent peerden, der-
waerts was gekoomen. Hy was voorfien van al ’t gheen tot beweldigingh
eener plaetie dienen kon, en verfiet met eenighe leeden uyt den Raedt
van Staete, om hem met raedt en beleydt in alle voorvalle te stijven. Dan
alvoorens was den vyandt ’t gerucht ter ooren gekoomen, dat hy’t
op de ffeeden in Brabant of op Geertruydenbergh gemunt hadt, om dat
fijne foldaten, weynigh daehgh te vooren, eenighe fchansen in dat
gewest ingenomen en de diijken bebet hadt. Dit achterdenken hadt
den Prins felfs kracht gegeven, door den twijfelachtighen wegh dien hy
genomen hadt, figh in ’t eerft gelaetende, als of hy de Maefte op wilde.
Dan door een schielijke keer den Rhijn op nae den Yfiel wendende, is
hem aldaer ontmoet Graef Willem, en twee duyfent knechten, gelich
uyt de Vrielandsche befittingh. Te gelijk verfleta hy uyt den Ridder
Veer, en eenighe gevanngh, dat den oever wierdt bebet gehouden:
dat de vyandt van dees fijde geruht was, en fijn kommer elders:dat dient-
halven de ftaat met geen befittingh was verfierk, nogh leevens midde-
len, dan voor weynigh daehgh, hadt: dat de beslootene, al eer’er
onderfatt en toevoer aenquart, konden vermeefert worden, dewijl’er
niet booven de fés hondert gewaepende mannen, en weynigh boeren,
binne waeren; alfo de meefte burgeren al voor langh, om de krijgshal-
dadigheeden ’ontwijken, ander heenkoomen gefocht hadden. In ’t

X ij begin

Parma
fondt den
Prins van
Afoli met
eeneighe
troepen nae
Vrankrijk,
1591.

De Vereen-
ighdeStae-
ten, de ge-
legenheyt
sproev-
igh waer-
neemende
grappen
moedt.

Den Ridder
Veer neemt
door krijg-
slijt de fchans
teeven over
Zutphen in.

Maurits
koomt met
fijn leegh
eldaer.

Hij belee-
gheertZut-
phen.
begin des beleghs wierdt doorschooten de Graef van Valkesteyn, de laetste van Truxes oowersten; terwijl hy al te vyervrij eenighde van den vyan de t wederkeeren tot onder de veste der stadt naejoegh. Maer sijn lichaem wierdt hen ontweldigh, en der smaethedh ontrokken. Oover de stroom zijn geleighd ettelijke scheepen, brughswijse, op ankers vaat gemaakt, om door dat middel de leechherplachten, getelt op d'eene en d'andere sidhe des osers, een een te hechten: voorts andere gelaaft de doortochten der weeghen te beschafhen, andere loopgraeven, nae krijgs-kunst, te delven, om, onder gunst van 't opworpen der aerde, velylgh voor 't fechten der verdaedighers, de veste naederen; tot dit werk wierdt de nacht genoemden. De bootsgijffelen, welker bedreeve raphheit in feeplichten grooten dient in den oorloogh doet, rukken in alleryl, sneller dan peerden, met dartigh stukken ghechuts, nae de weerdt voor de stadt, en een kleyn eyland op de stroom, om, door verscheyde beuke-ryen, de sterkten, die, alwaer men figh op de stroom verliet, minft verforgt waeren, te kneuwen, en om verre te haelen. Maer die van binnen, hoewel verflagghen door onvoorfsene vreepe, liepen op allen toelgh der vyan den rondtomm heen en weer, en, de poort gelyk fijnde, verwaeren de wallen, en beginnen innewaerts nieuwe te maeken. Nae dat alle de stukken, volgens krijgsgebruyk, driemael geloof waerten, fondt de Prins paisbooden, om hen 't uyyerfte te dreyghen, foo fy d'aenge-boode genaede waeren niet aenveerdert. Verfoghte tijdt om te bereadeffen wierdt hen afgeflagheen. Thoen, figh bewuft hunner behoefte aan, droote noodflackelykeitheen, en hunnes keenlyn getals om dien grooten omvank van veste te verdaedighen, hebben de voorwaerdelygh uyfchoet tot de hunne, den ingelecteren wierdt vrygeftelt te blijven. In wetten en Godtsdienst fouden te genieten 't gheen andere inwoonders der Vereenighde Landen geguyst was. Welke voet van verdragh feedert altoos gehouden is, en wy derhalven, foo dikmaels die fijn voorgevallen, niet herhaelen fullen. De Spanjaerts hebben figh beklaagheft, dat diefe overgaet te voorbaerigh ghefchiet was, en den geweefen Steevooght Laukema moeft figh daerom, soo laang Parma leefde, van het hof onthouden. Den vyfden dagh nae den aenvangh des beleghs is Zutphem aan de fijde van den Staat gekoomen, fijnde treffelygh gelooget. Want de Berkel-stroom loopt er midden door, d'Yfyl voorby, hebbende haeren oor-sprongh uyt Westphalen, maar vijndige vermengende mit den Rhijn, een werk, naer men gevoelt, van Drufus. Sy heeft eerlijts met haere onder-hoorighhe steedekens en landen getaen onder de gehoooffaemheyt van haere Prinlen, die den naam van Graeven voerden, en als nogh draeght te den tijtel van een befonder Landfchap, hoewel fe aan het lichaem van Gelderland vereenight is, niet foo fecer door de plae, gemerkt se getaen in hoever de armes van den Rhijn, als door aenhuwelighen der Prinlen. Op de feldten oever des Yfylstroms leght Deventer, fijnde al van oudts een vrly Hanelftadt, en, onder 't gefagh der Paufen, de hoofftadt des Landfchapen van Ooverysyl. Nae dat het krijghheir met eeni fnelten tocht herwaerts afgekoem was, bleef men door 't gefight alleen beduucht ftaen. De heerlijke en sterkte werken der stadt, als ook het groot getal der belettinghen, dat op hondert peerden en veertien vendelen voet-knechten begroot wierdt, gaeven niet weynigh schrikkens. Daer binnen was in perfoon Graef Herman van den Bergh, een aenfetter en voorgan-gher tot dapperheyt, die Maurits felis in bloode bestont, als gebooren uyt fijne moeze, en des te afgunfigheer over de glory van fijnen reed. Boe-ven dit alles, men was belorght, dat Parma, lijm krijgsvolk faemen trek-
kende, moght te velde koomen, en hen, beesigh met het voortzetten der beleegeringh, opslaan; waer door men tot een haachelijk gevecht, of schandelijk vluchten ënde genootszakt worden. En gelijk 't inneemen van Zutphen hen, die 'er moet ophadden, ten spoort diende, foo gaf het anderen reeden tot vermaeningh, dat fè niet liever wilden den veroover-
den roem in gevar ëtellen, dan dien tot ëekeerder gebruik ooverhouden.

Vluchtelinghen uyt de stadt braghten in teegendeel bericht, dat het krijgsvolk oneenig was, dat wijders de beloofte meenigste weynigh levensmiddelen inhadt, om voor een lange beleegheringh te konen strekken, ja eels cleene voorraadet van bufkruit, om 't geschut te losfen. 't Welk waer bevonden sijnde, keurde men den middelwegh den beleven, en raedfaemst, 't leegher in aller haet beeftanët sijnde, den troop en de toeganghen der weeghen te fluyten, om te verhoedet, dat d'ëntoegt van een hulpheir nicht in de stadt geboodtschap wierde. En quam 't den vyandt te verduren, soude 't genoegh fijn, de beflootene door ëchafien op den oever voortan 't ooverkoomen te beletten, 't welk ook hun voorneemen al voor den optoght was geweect. Sijnde eenighe daeghen met schieten op de stadt doorgebregen, deedt Maurits, om de gemoederen der beleegerde t'ondertaefen, op den neegenden, fijn leegher in flaghorde stellen. Thans gelaet hy eenighe schepen voorstroom af te brengen in de haeven, alwaer die dicht aen de stadt invloet. Dan alfo 't, om de enghre, onmoeglijk was, die met riemen aen te voeren, hebben ettelijke scheepsgaften die met de handt tot onder de vetten, en 't gedureign schieten der vyanden, voortgetrokken en vaft gemaakt: waegende een treffelijk stuk, en dat veelen onder hen 't leeven kûst. De scheepen in de haeven geëet, en met een brugh ooverdekt sijnde, verfoght yder op 't graeght d'eerfte ten aenval en storm te mooghen weeven, een werk van een by nae ontwende dapperheit, en heerlijken naeyver in 't voorvechten onder 's Prîñnën ooghen. De veerdigheid der bepspringen verachterde hen die 't beleydert des weer hadden, en de brugh ëlfs, korter dan nae behooren, kon tot op de wal niet toereyken. De muer op deëf sijde, met den aengevoeghen toorn, was ten deele omverre gêgeschooten; ten deele daer die op booghen (een oude wijse van bouwkunst) en ingevolde aerdê rûfte, tot noghe toe faënde gebleeven. Eenigne gekooren om voor uyt te flappen, en, waer 't doenlijk, sigh op de plaets te vetten, fijn voor een gedeelte verdrunken: en weynighe met ooverspringen op de kant belendt. Men verhaelt van twee vaendrighs, die, gedreven door gelijke glorysucht, dapperen roem verooveret hebben, waer van den eene booven op de vetten wierdt doorsteeken, den anderen 't vendel foo van den dooden, als fijn eyghen, afgebragt heeft. Dan meer wieren de beleegerde door 't geschut gequelt en aegmat. Echter queeten ëf sigh dapper in 't verdaedigen der mueren, fat van wijn, tot drokenschap: inafürdeerbleek de dapperheit van Graef Herman, meer dan noodigh was, om fijn trouw en achtbaarheit buyten opôpraet te houden.

Want ëecker Spanjaert had sigh laken ontvallen, dat de neeven elkander verftaen fouden: ook is hy niet eer vertrokkien, voor dat het dicht gewelt van koegden hem geraakt, en 't gesigft bedwelmt hadt. In de nacht werdet de brugh teegen 't worpen van pekereepen en toortsen voor brandt beëchert. Den dagh aengekoomen sijnde ffont den nuchteren helder voor ooghen 's vyandts flaghorde, de brugh in haer geheel, en hoe ëf sigh andermael nae by ten storm veverdighden. Waer by die uyt Zut-

phên getrokken waeren, eenen schrik onder hen gebragt hadden, die, roemende 't gewelt der vyanden, hunne eygêne ëchande bewimpelden.
De Prins, op 't ver- 
feek der 
Vriese, 
rek met 
't fijn leeghe 
met Vrie- 
landt.

D'eerfte van Zutphen heeft fijn on- 
feen meer onder de Spanfche heerchappy te keeren, beducht voor fcharpe befchuldighers en ftrenghe reghters. Binnen d'ingenomeen fteeden werden beffettinghen gelacht. Die van Vrieplandt bieden men wilde 
dogh ten laetften voor haer forghen, bybregenhende, dat hunne vrede 
door de halftarrigheid van eene itadt ontruut wierdt: en dat'er weynighe 
feitdijens, flotoen en flahanen overvijt waeren, om 't geheele landt 
'tuften d'Yfsl en d'Eems, van de brandftchattingh der vyanden geredt 
fijnde, onder den Vereenighden Staet te brengen. Soo geweldighe 
kracht hadt de hoop door d'eerefte beginfelen deffner vorspoedt gerek- 
ghen, dat fy, die tot noogh toe naeulijx yets geringhs haden durven 
onderneemen,' figh schielich d'allerfwaereften aflaeghen beleefden. Den 
rotg dan wierdt met de grootfte veerdigheid aengenomen, en op dat, 
nae't afvoeren der troopen uyt die geweft, de vyandt niet quaeme 
daer in te vallen, heeft men de regementen, geuorven in Hollandt, 
geft de Wael te befetten. d'Oorloghsbehoeften met den verderen omflagh 
scheep gedaen fijnde, worden uyt d'Yfsl door de Zuyderfée, en den 
Oceaan, van daer tot op d'Eemsftroom gevoert. 't Krijgsvolk dus ont- 
laft, is, belaedden alleen met nooddruut en takkeboffen, geleydt over 
moergronden in de Drente, voor uytgefonden die de moerafflige velden 
met rjboffen verfierden fouden: want den anderen wegh was hen, door 
den vyandt, die langhe te vooren Koevorden hadde ingenomen, afgesee- 
den. Men vondt er van gevoelen, dat men afvoorens Koevorden 
behoorde meefter te fijn, om den vyandt geeven oopenen wegh aechter 
rughe te laeten: dat Verdugo, die dat kaftee bewaerde, door geweldt 
van gefchut, of behoefte aan nooddruut kon daer uyt gedreeven worden. 
Maer deefen raedt is niet gevolgt, om 't moeyelijk oovervoeren van 't 
geschut te lande, en om dat men voor Gröninghen minder tot flaan 
genoof facht was. Derwaerts trekkende is hen, onder meer andere onge- 
maken, ontmoocht een moeras, dat figh drie duyfen vijf hondert fchre- 
den in de lenghte uytbreekt; maer de turffchors, die over de modder 
lagh, heeft er eerefte waeghenen oovergedraeghen, de volgende fijnde'er 
door 't van een echeurens des groots ter nauwvernooch uytgetrokken, 
flaende de Ooverften ielfs de handt daer aan, om den soldaet den arbeidt 
des te aengenamer te maacken, en is afloo in weynigh uyren tijds eenen 
doortocht gevonden, dien alle de landstrachten hoopeloos gestelt hadden. 
Dan't
Dan 't was gedurende den geheelen tocht onmoogelijk den moedtwil der soldaeten aan de huysluyden, door eenghe strenghiteit van krijsacht, te verhouwen, mits de ingewortelde baldaedigheid. 't Wegghworpen en 't schendigh vermielen van 't geroofde, dat een geruyemen tijd had konnen strekken, had de faey by nae tot hongersnoodt, en voorts tot muytery gebragt, alce de schappen, gelaeden met lijftoght, waeren aengekoemen. Den vijfden dagh daer aen is het leegerh voor Grönighen naer geerflaeghen; aldaer hoopte men de getrouwheit der gemeente ten Koningh vlot, en scheuringen in de stadt te vinden: hebbende, dier belangh het was de heyyrkracht naer dit gewest te wenden, hunne reeden te hoogh en boven waerheit opgeheeven. En men vondt 'er binnen gedachten der verbonden, maer de teegenparty viel hen te maghtigh. Daerenbooven was Verdugo, op 't gerucht van den aentoght des leeghers, nae Koevorden en Streenwijk door befettering verfertekt te hebben, met het overigh krijsvolk Maurits voorgekoemen. Echter is hy niet binnen de poorten gelaeten (dit eene hadt de stadt, figh onder gehoorzaemheid begeevende, uytgegonderd) maer heeft figh in de voorstadt binnen syne euygene sterken gehouden, te gelyk tot hulp en schrick. De Prins heeft figh niet booven ses daeghen opgehouwen, uyt vrees, dat, de stadt gedwonghen synde de befettering binnen de veften in te neemen, alle hoop voor 't toekoomende ook moght te niet loopen, en om dat' er kondtich was, dat Parma fijn heyyrkracht toeruffe, niet buyten schijn van hen op den hals te fullen vallen, cert 't belegh voltrooken was; waerom hy te raede wierdt, d'omleggende sterken, die de stroomen en toeganghen der weeghen stooten, en die door langh bedrijf des oorlogs in Vrieslandt, meermals omverre geworpen en weeder opgebouwt waeren, in aller yl oovervallen. Grooten schrick waer 'er in den soldaet, als die meer op rooven en plunderen, dan op oorlogh, was afereght. Alleen op 't planten van 't geïchut hebben weynighe 't verder gewelt willen uyttharden: en die minder teegenweer bieden konden, wierden verlaetn eer men tot belegh quam. De grootste schans, Delfsjil genoemt, vermaert door haere haeven, alwaer de Tyvel in d'Eemstroom loopt, was met Grönigher krijsvolk befeit. De wegleegheenheid der plaetse hadt nu voorlangh allen Vorften, die figh begerden van Grönighen en d'Ommelanden meester te maeken, geraedhen figh aldaer te versterken: ook hadt het Alva begonnen, maar de tijden liepen hem teeghen. Thans hebben de Staeten deepe schans, nae 't inneemen, uyt den omflagh der schattinghen, gemaekt oover d'Ommelanden, met werken uytgebreydt: scheidende den leedich van de velflinghen; en voorstien met gebouwen dreygende de stadt Grönighen, ten waere fy tot reeden quame, van inwoonders t'ontbloaten. Waer by, allerweeghen bieslooten synde, de nooddrucht hen tot wilfeling hunner trouw noopte. Maer nae dat de Prins het krijgsheyer afgevoert had, heeft Verdugo, door 't inneemen von eene der iwikte schansen, de Stadt eenen doorCoght uyt Westphalen, nae de Bourlanghe geopenpt. Dan Parma te sfaede tot ontiet van Zutphen en Deventer ter been geraeckt synde, terwijl hy niet gelooft, dat de vyandt aenflaeghen van fullk een gewigt houfe darren onderneemen, en niet weynighe Spanjaerts, om quade betaelingh hunner soldyen, gehoorzaemheid weygheren, en in twijfel staaende, weervaert hy de troepen, korts daer aen om Maes en Rhijn verfaemelt, wenden wilde, of 't syne faeken voordeeligher waere den vyandt te verrukken, of heerlijker hem zelfs te vervolghen, wierdt door woestheit der weeghen afgevlochten vande Grönighen, op haer erflthygen aenhouden, te hulpe te koomen.
Want zijn eygen en t'Vries krijevolk hadden de tuschenlegeene landen elk om strijt afgeloopen. Dus heeft de beede van die van Nymeeghen swaarft gewoogen. Aldaer gekoome, belaat hy oover de stroom te fetten, en de schans, die Maurits 't jaar te vooren begonnen hadde, te berenem. Hy zelf bleef den meesten tijden in de stadt. Baerlemont nam zijn quartier na t'Ooffen van Knodtienburgh, het ander betfette Ostaef van Mansfeldt, die de beleegerde met een koeghel getroffen en doorschooten hebben, jongelinghe van uytstreeckende dapperheit, stout in vaeren en glorifuchtigh. a D'Andere regementen en de ruytery betfetten de schans van achteren. La Motte plante de beukeryen bequaemelijck door hulp van den dijk geleeghen aen den oever. Dees sijnde, dat het bolwerk 't gewelt van 't gefchut weërftont, schoon een groot gedeelte van de bortweeringh terneedegeworpen was, en dat de beleegerde door geen ten toon stelten van de heirkracht in flaghorde, verfchrikt wierden, vult de gracht met rijsboffen en afgewhhe takken, niet fonder neederlaegh der aenbrenghs; daer nae doet hy eenighge hemelyck naederen, om 't bolwerk t'onder graeven. Maer de beleegerde, feshondert fterk onder 't gebiedt van Geerald de Jonghe, een man van groote dapperheit, figh van alle kanten teegen 's vyandts gewelt en konftenaeryen moedigh weerende, hielden niet af van hem door heftigh gedruys van fchieten aaf te keeren, en maekten, door fomwijlen gelukkigh uyt te vallen, fijne begonne werken vruchteloos. Maurits, nae 't verlaeten van Gröninghen, had nu het oochg op Steenwijk gewendt; dogh verflaande 't belegh van Knodtienburgh, liet hy Graef Willem de beichmeringh van Vrielant aanbevollen. Hy zelf in aller yl met het leeger ooverwegh flaende, en ym Aerhm in de Betuwe oovergetrokken fijnde, moedigh de belegerde door teeken, en daer nae door booden, die met een vaertuygh, en door de duyferheit, fonder gefeyn te worden, binnen de schans geraekt fij. Maer onder de Nassauliche Hoofden was men feer verscheyden van gevoelen, en niet eens, of fy onfet geweldigher handt fouden darren waeghen, dan of fe, de Waelfroom oovertrekkende, figh beitschen fouden, om den vyandt allen toeverf aaf te fijnhen, en 't oovervoeren van 't gefchut, dat op den oever voor Nymeeghen was blijven ftaen, te beletten. 't Een en 't ander was befwaerlijk en onveyligh: want buyten twijfel was de vyandt magtigher in ruytery, die in geval van een veldflagh, of in 't haelen van toeverf, van befonderen dient is. 't Geluk, dat meermaels niet min dan voorluchtigh beleydt te staede gekoome is, heeft hen, die in twijfel ftoenden, gefehyden. Want de Prins, met de Graef van Solms en den Ridder Veer, tot dicht aen 's vyandts leegher geneaetd fijnde, leget de vuergelichte fijner regementen, en fijn ruytery twijfen bolschen, dicht op de wegh, in hinderlaeghen. Een gedeelte der peerden, gelaf dieper in te trekken, heeft den vyandt uytgelokt. Deelc, figh als toen van felfs op de vlucht begevenende, als of fe voor de meenehten weeken, naerdien fe met tien vaenen ruyters, en onder deelc felfs de witte vaen van Parma, meee Italiënen, waeren uytgevalen, hebben hunne vervolghers tot oover 't stroomtjen en de enghen van de oovergeflaege brugh getrooken. Hier keeren figh de peerden schielijk om, de hinderlaeghe springht uyt, fy befleytten den vyandt; en die figh mannelijckt quijt, blijft in fijnen treedt, d'ouverighe fneuvelden verfroyt en in wanorde. Weynighe, die, terwijl de verwinner 's vyandts vaenen verooveren, yeele ruyters met hunne peerden gevanghen neemen, fijn 't in hun leegher ontvlooden. Parma oover deelc neederlaeghe en 't verlies van foo veel grooten bedroef te fijnde, behalven dat hy 't al van te vooren naeulijx
naeuilijn veelygh achte, sigh langh op 's vyandts oever op te houden, heeft de belegeringh, nu genoeghfaem vruchte loos, opgebrouken, voorwendinge dat hy wierde in Vrankrijk geroepen, en men, om schanssen in de Betuwe te vermeesten, de gewichtigste faceen des rijn niet moefte verwaarloosen. Sijn leeggerectechaen en reystersgh heeft hy behendighe voor uyt gefonden, en sijn leeggher oover de stroom doen trekken, onder beschermingh van eenighe werken, die hy bevooren aldaer gemaakt hadt, om 't krijsvoolk van Maurits af te wijffen, op dat se niet gelijkelijk op sijnen hindertocht aenvielen: voorts gelaft hy den sijnen, nae dat yder t'elkens oovergesteeken was, op den oever aen d'ander sijde, tot beschermingh der scheepen, die hy te koomen stonden, flit te houden. Maer vertrekkende wierde hy niet fonder wederwoordighe dier fteede bejeegent, weynighe waeren op vleyery afgerecht, veele toonden hun misnoeghhen door een dreygendt stilfijnp, 'n onbeyfste onder 'r graeuw konden sigh selfs niet van schimpighe woorden speenen, waer door dy sijn ouden Veldtheer van het vluchten op 't geflijgt van een vynad, nogh maer een jongelingh sijnde, als te rugh trocken. Swaerlig heeft 't gemoet, verlekkert op glory, dien hoon verdwuen konnen; waer door hy weder in sijne voorrighe sictende inftortende, met sijnenfoon Ranutius, die, maer eerst uyt Italiens koomende, 's vaediohdroefheit door sijn by-weeven ververswere, de reys nae de waeteren van 't Spae vyrte haeft, omfwindelt tusschen sijne jeegenwoordighe gedachten, en 't geheugen van sijn weelighge voorpoedt hier te vooren. Van der waar heeft hy nae Dieft gefonden, tot de Spanjaerts, die aldaer toen byuen gehoorfaemheid leefDEN: om welke te beveedighen, hy ten quaeden voorbeelde heeft ingewiilght, dat den kornel Emanuel Vega, strengther dan die verwilderde soldaten draeghen konden, met eenen anderen soude verwiifelden. Men kon niet twijfelen, of veele binnen Nymeeghen begonden nae de vryheit om te sien, nae dat foö veel onhelyen, die tot nogh toe naeuilijn, op beleoste en verwachtingh van beetermis, verdraeghen wierden, 't gemoedt door wanhooop getergh hadden. Want hebbende voor fes jaeren, niet op een algemeene toeflminghe, maer door partyfchap van weynighge, sigh aen de sijde van Parma, als toen in de meeste weelde sijner voorpoedt, begeeven, wilden die geene, wien de slaeverny teegen de borft was, of die den Spanjaert fonder fucht gehoorfaemden, aengeven den Staat der Vereenighe Landtshappen door tijdt en beleidt en forhge geveigght was, sigh liever voeghen, alwaer veelyghheid te vinden, en voordeel te hoopen ftoont; ook was 'er tusschen hen en dien van Hollandt reets een begin van onderlinghen handel gemaakt, sijnde hunne schepen, welke den Rhijn, toen juuyt te laegh afgelopen, niet bevaeren konden, toegelaceten de Wael af te koomen. Maer daer binnen waeren drie kenselen in beettinghen, een uytvryeerm, twee hier te lande geworven (want meer in te neemen hadden te afgeflagenh) en naer dat yder de party der grooten allermeeft beleedigheid hadt, wierder sy die yets fouden durven onderneemen, door hem, met dreynghen van d'onftangene maght, in toon gehouden. 't Eenighe dan was de stad te belegeren, ten waere 's vyandts troepen als noht om de Maes een wakenden oogh hieden; dit alleen verhinderde 't belegh, behalven dat het om 't groote oppewaeter onmoogelijck was een brugh oover de Wael te legghen. Des echter wierde den soldaeten, verfonden nae hunne Winterquartieren, om den vyandt dies te forgeloofe te maeken, geen langhe rult gelaeten. Maer Maurits, vervolghende sijne ooverwinninghen, heeft in aller yl een gedeelede sijner troepen uyt de beettinghen gelijght, en de Schelde op in 't landt van Waes gefon-
gesonden, waer heen ook de ruytery, door de velden van Brabandt, liig vervoeght heeft. Hebbende de schanshen rondom vermeefert, wierdt Hulff; een stadt in dat gewelt, ten vijfden daeghe gedwonghen figh oover te geeven. De sôldaeten aldaer in beetsettign leggende (want de Steêvooght sêlf was by geval, om fijne huyfelijke faeken, voor 't be- leggh uyt de stadt gegaen) sôlden niet weynigh verfet, door foö ovver- sînen eenflagh, te meer door dien de Prins den dijck hâdt laeten door- teeken, om den stroom door 't omleggende landt te pâeghen, en 't ontset der vyanden te beletten. 't Landt van Waes wierdt den sôldaet ten roof gegeeven, tot dat d'inwoonders beloovende den Vereenighden Stacten brandtschattingh, ten dien eynde fijnselaers gefonden hadden. Dan de naeftgelegene Nederlanders, fiende dat het vruchtbaerste hunner lande- ryen, en waer uyt sy hun onderhout hadden, van den vyandt wierdt befecten, hebben, nae 't vertrek van Maurits leegher, die door Parma op 's vyands boodem vreede verrafft te worden, Mondragon, floofoght van 't kaftel van Antwerpen, aengemaet om figh te waepenen. Dees dan met het krijsvolk, dat hem naeft was, en met dar, 't welck hy al- om van de Maessfreet op ontbooden hâdet, over de Schelde gefet sînde, en niet darrende yts tegen de stadt beftaen (want daer binnen lagh de Graeff van Solms, die de werken opmaekte) heeft de schanshen dair om- trent weeder vermeefert, of, om 's vyands stroomeryen te benauwen, nieue gebouwt. Seeedt hebben de landtlyuden de beloofde brandschattingh geweyghert, oordeelende, niet fonder reeden, 's vyands goe- dertierenhet te groot, om teegen onchuldighie fijnselaers te woed. Al- les booven wens gaende, is de Prins, die zyn krijsvolk weeder uyt de Winterquartieren gelicht hat, nae Gelderlandt, ontbloot van vyandt, getrokken. In dit haeft of hy genoodfaet geweet eenigh scheepen, die aan de grondt waeren vaft geraekt, in brandt te steken. Korts daer op met de troepen van Graeff Willem (deeze waeren twaelf vendelen) ver- sterkt sînde, trekt hy de Wael op, en hechte de Betuwe, met de landen aen d'ooverflîde geleeghen, door een brugh aen den anderen. 't Leegher wierdt van weederfîdhen beschoanf teeghen geweldt van byuyn. Men vondt geraedt 't hoogh eynde van de stadt, sînde aldaer de mueren meef van aerdte wallen ontbloot, aen te taften: en naedien het te verre en niet feer gemakkelijk schen 't gefchut te sloopen, heeft men het by donkere nacht te scheep voor by de stadt gevoert. Soo dat die van Nymeegehen, vermits de duyfterheid en het vinnighe aen- drijven der scheepen, vruchtesloos geschooten hebben. Andere stuk- ken, geplaat op den oever aen d'ooverflîde der stroom, bechooten den felven hoek. Dapperheit en trouwe om de stadt te verdaedighen hadden die van binnen in 't eerst ten oover; en al voor de beleegerringh aen Verdugo afgegrevedt, om hem te bidden, hen in dit dringendt gevaer niet te willen begeeven. Want in die tijdt was hem 't beschermern van Gelderlandt te beurt gevalen, dogh vanter krijsvokk: des hy niet byuyn reeden klaeghde, dat, 't gheen andere ten beften gegeeven had- den, hem wierdt aenbevoelen. Daer nae, vreegende dat de werken moghten befwijken, sloop een yder, fonder onderfcheit van kunne of jaeren, handt aen werk, om figh innewaerder te beeschaffen. De burght of 't Valkhof, dat in dien oort der stadt gebouwt stae, is niet soo feer onverwinnelijk nae de krijgsbouw deefer eeuwe, als vermaert door de gedenkteekenen der oude krijskunst. De steeedelinghen trekken de glory van dit werk tot op Julius Caesar, ten tijde als hy in Vrankrijk oorlooghde. Sy verhaelen dat de stadt gebouwt is door de Katten, die eertijds, vluch-
tigh uyt hun vaderlandt, t' eylandt van den Rhijn, en de naestgelee-
gene landen aen de Nederlandtsche kuft, ontbloot van inwoonders, be-
feeten hebben. My is, in't nae pooren der aeloutheid hen, gebleeken,
dat nogh ten tijde van Cæfar, nogh by 't leeven van Trajaen, onder
wien Tacitus gefchreeven heeft, hier eenighe stadt geweest is. In de
bebeschrijvinghen der Roomfche weeghen, die tot op de tijden der twee
Antonijnen gebragt worden, begint dit Nymeeghen op de Wael figh
cerft te vertoonen; waer aen de Franfche jaerboeken ons berigthen dat
Karel de Groote een paleys gebouwt heeft; en nogh meer, dat dit door't
blaeken der Normannen in d'aschhen geleght is. Nae dat de achtbaerheid
der Duysthen ten top van moogenheit gefleeghen was, wierdt fy een
vrye rijxstadt, en is den Keyfereen meermaelen een feer aengenaeme ver-
blijfplaats geweest. Dan ten tijde als het Duystche Rijk, door de konfte-
naeryen der Paufen, geplift wierdt, en een gedeelte desiefs aen Willem,
Grave van Hollandt, is toegevallen, en de behoefte aen geldt tot innee-
den van nieuwe vonden aendreef, is deeë fladt aen Otto, toen Graef
van Gelderlandt, te pande gegeven; en uyt dat recht aen Gelderland
gechet fijnde; heeft fy 't gebiedt oover d'aengrenzende landen en ftee-
den: fy is rijk in vrede, en niet onvruchtbaer in vernuften. Als door
gewelt van fechut, door 't worpen van granaten en andere vuerwer-
en, en ondergraewinghen de fladt allerweeghen in gelijk gevaer gebragt
was, fijn die van binnen, opgegevyck om tot voorwaerdings te koomen,
in scheurings geraek, en vergeeft, naer dat yder figh door drift tot
d'een of d'ander liet verrekken. De meestvermoegende flotten op 't
gewelt en de maght des Koniings, en dat wel heeft de leeghers thunners
ontfret uyt Vrielandt en Vlaendre fouden gesien worden, en dat 'er niets
to bedenken was, waerom fy, die alreets van d'ene fijde waeren oover-
geloopen, nu wederom oovervallende, de wreak der beyde partyen
fouden terghen. Maer 't gemeen, dat schie Jilliaaemnrotte, stroof met
opgefvolle verboogenheit 't raedthuys op: aldaer hoorde men eerst een
langh morren, en daer nae eyndelijk de item van eenen, die, met groot
zieract van wel feggen, den jammerlijken faet waer toe fy vervallen
waeren, 't flytuen der cтроome, 't verwoeften der landen, 't vernielen
hunner huyfen en goederen, den hongher voor de deur beklagende,
sigh vorder in gelijke reeden uytte: En 't en is van heeden niet,
leyde hy, dat wy beleeghert fijnde, 't elendigh verloopen onfies gelux
befeuren. Een jaer en meer is 't reets, dat wy ter nuaemuer noot,
verboolen in schandelijke schuyfboeken, ons behoefthg leeven hebben
naegsleept. En moet ik het fegghen, een geduerige reex van jamme-
ren aen een gefchaekte is ons tot hier toe op den hals gevallen, nae dat
wy 't verbondt trouwloolijk hebben geschoond. Maer eevenwel hoe
treffelygen dank weet men 't ons, die geen onfjet weerdig geoordeelt
worden, die vermaet en als ten walgh fijn dien heeren, die altoos aen-
slaeghen van grooter gewigt in 't hooft hebben. Of waere het mischi-8en
geraeden, thans, der wy tot het uytftere verwallen fijn, naer ontfet,
dat ons, als 't kon te flaeede koemen, gewegert wierdt, te wachten; of
dat het naeft is, onfie krachten, en drie rootten krijgsknechten, fillen die
waalen, die beschaanfsighen, en een leegh, dat soo wel beboelwerkts is, on-
verre worpen. Wy fillen als Zuphen en Deeverter verlaetten worden.
En voorwaerdings wy 't naer Huft vol schirck nogh langher sleepeende,
maer eyndelijk op wat hoop, op welche belooninge onfer halfsarrigheth?
Elendighe, ten fy wy ooverwonnchen worden. Laet ons ten laetsten dat
ondankaer rijk onblieden, terwijl hy, die niet alleen een magtigh
wyandt, maer ook een barmheytigh ooverwinnaer is, ons noodigh. Wy hebben een volk gevoonden, dat, sander eenighe hoop van heerschappy, oorloght, alleen op dat andere in geen slaeverny gefleept worden. Sy hebben hunne stroomen alzoo oopen, hunnen handel neemt sijn gang, de scheepen gaan en koonen, als waer't in volle vrede, hunne landen bloygen: die woorden door geen gierigheyt der Landtvooghden, door geen baldaeig- heyt van't kyswolk, uytemerghelt. En voorwaer geen minder schattinghen moet men opbrengen, om slaeverny te voeden; dan om reghten en wetten te beschermen. Vryheyt onder vrye genietende, en d'eerst ficm in een Republiek, fullen wy gelijckely winnen, en gelijcker-baundt heerschen. Thans mompelde de meesten meenigheyt by naer de felve reedenen, en die in't begin daer teegen droyften, lieten sijgh, t'fy oover- tuyght van waereht, t'fy uyt vrees, gefegghen. Ook darde de bebet- tingh, te fwaak van vermooghen, en te vreeden dat fy t'leven daer af bedonghen hadt, sijgh daer teegen niet verfetten. Maar der stadt verfoe- kende vrye ooffeningh des Roomfchen Goedsdienfts, wierd haer die afgelaelghen. Maurits heeft binnen de stadt bebettingh geleght en magi- fracten verkooren, en dat reght heeft hy gederuende den oorlogh aen sijgh behouden, affchaffende 't gefagh der gilden, naerdemael die meer- maeals stof tot mijnerty, oneeunigh, en wanorde gegeeven hadden, en de naeberighe fteeden by Erfaerden beftiert worden, ten fy, dat by voorval van gewichtighe faeken met de ouderlingen der gemeente wordt geraadpleeght. Hebbende dus t'meerendeel van Gelderlandt veroover, brught hy de glory sijner voorouderen in haren ouden luyfter: naerdien de Prinsen uyt den bloede van Nassau t'bewint in den Staat aldaer van outs gevoort hadden. 't Belegh van Steenwijk vondt men geraeden uyt te stellen, om dat de Winter, die door koude en vorst den toevoer sehae- delijk is, op handen was; of, quam'eer meenighvuldighen reeghen te vallen, t'diepe flijk de weeghen onbryykaer maakte. Maurits dus fegghaftrigh weeder in Hollandt gekeert sijnde, met uytscheeken luy- fter sijner achtbaerheid, en sijfs ook onder uytheemfche volken, wordt met soo heerlyk een gejuuygh der gemeente bewellekoomt, dat niemandt voor hem immer diygelijke bejeeghen. Den Vorft in voortijes wenfchten fe geluk in ooverwinningen, als desgelaft sijnde, niet als met hunne eygengo. Onder Oranje hadden fe by naer niet anders als verdriet en teegenpooedt gefien: en sijfs gederuende de Landtvooghdy des Grae- ven van Lycefter, door beroerten, tweekpalt en een algemeene elende gefoolt geweest. Nu eerft verheughen de sijgh, dat de landpaeelen door de waepenen voortgefet, den Staat door t'belit der froomen en fterke ffeen verfeekert was; en den Veldtheer niet anders, dan den arbeit en de glory begeerde, laatende het vaderlandt de vruchten sijner ooverwinningen genieten. Sijne jonghe jaeren sijfs, als tot soo grootte Dinghen, en door befondere forgh der Goddelijke voorfienigh, gekooren, hadden te gelijk de hoop en de verwonderingh ontfteeken. Toen, houdende de ooghen op sijn gefight gefeet, met een dankbaar gelaet aan t'schaereren van sijnzen lof en t'roemen, dat die jaeren, dat doorluchte bloedt sijgh hun- ner behoudenis, voor soo veel gevaeren bloot geftelt hadt. Buyten twijfel was sijne snelle voortvaerenheit van groot gewicht geweest. Hier by hadt hy de kunft van plaetfen aan te taften en te vachten, en, soo veel't de eeuwe kon toelaerten, een uytnemeende krijgstucht in sijn leegher. Niet de felve forghhe was'er by den wyandt: want te groot een vertrou- wen baert vaek een forgheloofe vaddigh, en somwijlen ook reukeloo- heyt. By min vermooghende raedtpleeght men met meerderachterdocht, daar
daer vindt men doortaende standvaartigheid, en 't gheen aan krachten te kort schiet, wordt door nyverheid te baet gekoome. Grooteijx heeft ook de faem, waer door de erste uytkoomsten ongelooefelijk aengefoeîd worden, en de gunst der vryheit gedielt. Maer 't was den Staet een geweldighe teutn sooo veel stroomen met scheepen belet te hebben, welke in sijn gewelde te houden, in alle voorvallen dapperen dienst doet. De Winter is, naer gewoont, in de befettingen doorgebracht: van waer de rotgeffelen met verfcheyde bejegeninghen uytgegaen sijnde, of buyt gemaekt hebben, of van de vyand betrapt sijn. Ook sjeelden de gedach- ten, om 't een of d'ander stadt door krijgslift te verrafien; van deef fijde op Geertuydenbergh, Maeftricht en Sluys, van gene, op Breeda. Dan de aenlaeghen uytbarfende, sijn de troepeen vruchteloos weederge- keert. Men fuyverde de fe, door 't opbrengen der roovers. En Parma, op sijn vertrek nae Vrankrijk teande, heeft het gefantschap, dat de Keyfer haft afgefoonde, om tot peys te arbeyden, blymoedigh ont- fanghen. Dit wieerdt by de Vereenighde volken, gelijk altroos voor deefen, en om dat fche brieven van den Spaenschen Koning, op dat fluk gefschereven, onderfchepte hadden, verdacht gehouden. Dus hebben fe, geleerd door voorlighe ercaevenheit, en 't vers exempel der Aragoniers, dien 't onvoorflichtigh teant nae hunne oude vryheid, bedrooghen en ten val gebragt heeft, op alle voorfhegen den dooven gefpeelt. Het volk van Arragon in Spanjen, d'eerfte, die in voorfijden sigh in 't beft haft hunner voorrouderen, waer in de Barbaren natien, oover de Straet geraeckt fijnde, gevallen waren, door de waepenen herfchelden, hebben hunne Republiek beeftelt naer de leflen der wijfen. In den beginne wieerden de Koninghen (diem naen, die eere gaeven fy eene gemaaetiighde mooegenheit) by stemmen gekooren, niet langh daer nae heeft men, volgende 't gebruik van der andere volken, den erfgenaemen in 't bewint des rijx gelaet. Maer den naefählen verplichte men de wetten te beweere; door welke hunne voorvaeders, hebbende voorfien de onheylen eener Koninghijxhe regeeringhen, de klem der selver'tgemeen in handen lieten, 'tgevaag aen een algemeenen Raedt, en aen de hoogfte maattraet 'treght oover de Koninghen sêve: eertijx wel verfeëkerde vaftigheeden, soo langh de Prinfen biliijxheit en reght in eeren hielden, of ontbloot waeren van krachten, om hunne miifgangeten te kunnen handthaeven. Nae dat alle de rijhen aan een verknocht, en geheel Spanjen aen Philips vervallen was, heeft men hun gedult door Inquisitiefeeters op den Godsdiendt ter proeve gefelt, en verfoght door nieuwe foorten van regtspleegingen, die veel eer nae 't ooghwenken en den fmaek des Oppervolts, dan naer reedennaetiighd en d'oude gewoonten gefchikt wierden. Groot was de decennis deefes volx oover Antonio Perez, d'ien Philips voor deefen als een werktytgh tot de doodt van Efeovedo gebruykt, en hem naar de huyt uyt fijne achterbaerheid gefchopt hebbende, enkel de feult van de mis- drijfs van hun beyden op den hals schoof, en hem, uyt Kaffilien gevucht in dit gewest, met Koninglijx gewelt vervolghde; dit fproot uyt bitter- ren haft teegen hem gevât, dat ly, in plaes van voor vertrouwlingh fijner minneryen te dienen, den meedevryer gemaekt hadt. Die van Arragon, sijnde dat de werktyughen eener soo hooghloopende verbolgen- heit, floutelijx teegen hunne wetten opfondhen, en met reght door te willen te vergefs was, hebben sigh gewaeptent ter weere gefelt: en d'eerfte beweegkniffen door gewelt getergh fijnde, wierden korts daer aen met sigh niet merkelijx te verfetten, of door ontvyinsingh gaende gehou- den. Als de beroerte aen 't befaedighen geraeckt was, is de stadt, onder

Y iij ver-
verweloos voorgeeven van den Franse van zijn Koninghs heykracht door hunne paelen, en Saragosse, hoofdstadt van dat rijk, en voorts oover de Pyreneische geberghen, te laeten geleyden. Toen hebbende de Grooten ’s rijn, en die sigh met woorden of werken voorveechters ter vryheit getoont hadden, om hals gebracht, wierdt de wraak verfaedight, en de heerfchappy voor het toekoomende verfechaert. Dit verhael, alhoewel ’t van mijn ooghmerk afdwaelt, heb ik hier ter plaetse, en ten tijde als de dinghen lijn voorveggallen, niet verfuynt in te laffen, op dat de nackooomelingen die met de Nederlandische facken moghten vergelijken: te gelijk, op dat men weete hoe verre de spijt en ’t leet der Vorsten gaat, en de volken leeren, meermaals niet soo leer op hun goedt recht, als krachten, te zien. Ondertuften hadde het Koningh van Vrankrijk, verfkerkt met Hooghduytse krijgsvolck, en Engelsche hulp troepen, Rouen beleeghert, verlooeckende Elifabeth, dat hy den vyandt buytet de Seynftroom, en haeren Ocean foute flyteten. Waerom de partylingen des eedtgefpanschaps Parnafs draelen, en traeghe toeruinghen ten oorloogh, des te befswoerijcker verdüwen konnden; dan, ’t fy’er onder dit marren dieper geheym verhoolen lagh, op dat de gevaeren souden aanwaetten, hy quam ten langhee leften diep in ’t jaer, nae dat hy alvoorens de ftaadt la Fere te pande genooomen hadde, de grenfen van Normandien naederen. Sijn leegher was getoffeert met de nieuwe wervinghe van alle kanten, en de regementen, die, onlanghs te vooren gemuyt hebベende, nu weederom onder hunne vendelen gekeept waeren, verfaedight van rooffe en betaelt van hunne achterfallen, die Parma ter nauwe aanfot, door verfwaerindg der tollen, en ’t verkoopen van vryheit om met den vyandt te mooghgen handelen, heeft konnen uytvinden, klaegende de Nederlanders hierentuften, dat hunne grenfen ontbloot gelaeten, hy vleutte, hunne jonghe manchep ten gebruype van vreemden beeftte en verwoert werden. Gregorys, dat pas Roomfen Paus, heeft den Hartoghe van Majenne ook onderfiant gefonden, teegen de gewoonte fijner voorlala ten, die den vyandt door verbaaningshe en andere dreigementen der oude eeuwe verfchikten, blijvende door dit medde koost- en schaede-los, en somwijlen niet fonder voordeel daer uyt te bedingham: of indien oyt eenigh sigh inderdaet te hulpe ruftedien, doen heeft een korten onderdom ’t werk afgefeeneed. En dat Sixtus door afgunft afgefoekt wierdt, en liever, er hy de Spaenfche moogenheit verfterken foute, naer de Franfche vriendschap omgesien heeft, is soo taftelijk, dat sommige vermoedt hebben d’oorfaek te vinden te doen hier uyt geftroote te fijn. Teegen dit faemenrotten ten oorloogh hebben de Staeten hunne vloot ver- groot, en ’t puyk hunner regementen, tien vendelen Schotten, en even foov veel Nederlandische den Koningh tot onderfiant gefonden, onder ’t beleit van Philips van Nassau. Maer Henrik, siende dat Parma (want dees hadde het oppergefagh van ’s vyandt heykracht) aerfelle en laeens ongeffen was, gaf fijnen aedel, hem vrywilligh trouw, en ’t eenigh fteun- fel des behoefvinghen oorlogs, verloof nae hunne wooninghen te vertrekken, en aldaer t’ooverwinteren, om hen, des noods fijn, te verederigh tot fijnen dienst te hebben. Naeuwlijck waeren te gefcheiden, of de Koningh, verwittight van ’s vyandts aentoght om hem te belspringhen, wordt ge- noodfaekte fijne schaaren by een te rukken: dus is de ftaadt bevrjdt van’t belegh. Als den Aedel met de Lente weeder in ’t leegher was gekeert, benauwde Bourbon den vyandt, daer hy oover de Iroom geweekeen was, door gebrek en hongersnoodt, niet konnde langhe marren dul- den, en beryedt om flagh te leeveren, ten waere Parma, die in ftilheit we-
weeder oover de stroom geraekt was, 't nae Parijs gewent hadde. De Koningh laetende Rouaen legghen, maekte sigh meester der andere haeven- nen op de selve kuft, en, verterkende die bloot waeren, bragh hy te weeghe, dat hem geene hulp, uyt de koomende, kon afgesneden worden. Onderutuffichen vielen 'er lighte sechermutselingen, doch de bejeegeninghen des te aenmerkelijcker, om dat in eene de Koningh, in een andere Parma gequest wierdet. Waer door hy, booven fijne oude siekte, verfwakt, figh nae 't Spac, fiyen gewoonlijken pruythoek, begeeven heeft. Sijne troepen fijn verfryst en in flechten staet, laet in de Soomer, door de grensens van Vermandois, den naeften wegh, weeder nae Nederlandt gekoert. Om dees tijd hebben d'Engelsche, die met hunne schepen de Spaensche op hun weederkeeren uyt Amerika, of van elders, vervolgghen, verfcheyde voorvallen getroffen: naer dat windt en fée den vyandt in handen gaeven, beftaaidighhe d'e'en den anderen nu en dan by beurt, stormwinden hen bewayde. Hierentuffichen quam in Nederlandt op nieuw gelyck als een aarlijcke besmettinghe der partyen, en des te heevigher, door dien de soldaeten, verfteeken van hunne soldy, door d'onheyllen des Winters gefoolt wierden. Die in de steden onder 't Bifdom Keulen gelaeten waeren, droeghen figh des te baldaedigher, naerden hen Duytchlandt buyt genooeg verfchaffe. Maer dien 't Landt van Luik, en de naeke heegene plaeten, ten deele gevallen waeren, fijn, nae dat fē, door langh verblfj, rondom figh alles verwoeft hadden, ten deele door verloop weghgedroopen, veele door armoede en siekte omgekoomen: of waeren fommighen de krachten nogt niet befiweken, die, flellungen de felfde te werk tot tweedraght, liepen dieper landwaert in stroopen. Dus waeren 'er wel veel plaeten te bewaeren, dan veel merder volk om die te bechermun. Maer de Vereenighde volken hadden eenen korter geflooten Staet, waer by d'omleggende froomen en de fée ten deele tot een bolwerk en voor besettinghe verstreken. Behalven dat de bekende dapperheit der borgheren, die, geligt uyt het hart der landen, om d'uyterfte grensfeeden te verdaadighen, trouwchartig de plaets der gebreekende soldaeten vervuolven. Dus hadden fē moets genooegh, om met de half der teegenwoordighe fcharen uyt te trekken, gedueren de 't uytbliven van Parma, en wen hy sigh spoeyde in herwaert te koomen, was het buyten twijfel, dat fy, vermoeytt door de langhe wegh, verfwakt door voorighhe flaeghen, en 't ouerbrengen des Winters buyten 's Landts, naeylich veele in getal teegen hen, ftrijk volck, fouden opmoogh. Hollandt drogh fierk om de beleegeringhe van Geertruydenbergh, maer 't befluyt was eert de Vriesen te helpen, om de facken in den voorleeden jaere aengevanghen te voltrekken, die hun krijsvolck daer toe aenbooden, 't welk fy niet fouden konnen ontbeeren, wilde men verre van die grens oorloghen. En dat was de voornaemsthe kracht der Vereenighde Landen, naerden d'andere regementen meet in den Fran- fchen oorloogh gebruyckt wierden. Ook hadt men onderschept brieven der Groeningheers aan Mansfeldt, waer in fy den benaedun toeftant hunner facken, en hunne nijeende behoefte beleedene. Daerenbooven hadden fē gefaanten aan de Veldtheer afgeveerdht, met klachten, dat fī, die eerstijts wy waeren, niet op foonaenighen hoop hunne toevlucht tot de groothe des hyus van Oostenrijk genoomen hadden, om, buyten becherrvinghe, onder 't fteedehoudershegebiedt der Landwaergheden, den moerd- wil en den ouerlaft hunner vyanden ten prooye geletaen te worden: of foudde men hen nimmer soo veel achten, dat fē den Veldtheer en een lee- gher faeghen, alwaer 't alleen ten voorbeeldhe, dat geen volck figh moght beklae.
beklaeghen, de fortuyn van dat rijk vruchteloos gevolghe te hebben; al t'welk in Spanjen oovergeschreven wierd. Dan ondertuffchen hadden fe niet anders te rugh gebragt, dan aentrooffinghen tot getrouwtheit, en breede beloofen, dat fe haeft een krijghsheyr tot verwachten hadden, t'welk den wegh door t'wyerdt sifique baenen. Daer by is geveoght een regement, om de plactien oover Rijn te bewaeren. En terwijl Verdugo arbeydmt om aenfielnijcker troepeen, oovervalt Graef Herman van den Bergh, niet darrende yets verders ter handt trekken, de kleyne sterkten aen den Ysfl, waer door den omwoonderen geleegenheit gegeeven is, verdragh tot maeken, dat men van weeder ysten voortaan geen invallen doen sique, en, de deuflen en flooten afwerpende, t'besit der landen onfiijdigh maeken, to dat met de geheele macht der partuyen t'vonnis gevelt wierd. De reeden waarom t’leegher niet spoedigher te velde quam, was, dat Maurits wierdt opgehouden door de partyschappen binnen Utrecht, welke die stadt, ontoerst door de Lycefetersche fcheurinh in kerkelijke faeken, nogh niet hadt afgelegh. Ook was Zeelandt, om dat de waepenen te verre van hunne Provinci en haer te befchermen gevoert wierden, verkoelt in t’opbrenghen der belofe ende. Deefe gefchillen eenighermaeten bygeleght fijnde, koome men met de Lente te velde, fonder eenighe nieuwe wervingh, maar alleen was den hopluyden gegeeven laft om hunne vendelen vol te maeken en te verftraken. Fis fijn’er ynt Hollandt en Vrieilandt en ynt een trioom te acht duyfente voetknechten, en vijftien hondert pereuden; benevens vijftigh flukken geschuts, soo groote als klevyne. Als men op d’uuyrterte gregen vaen Ooverysf, nae de fijde van Vrieilandt, tot voor de veften van Steenwijk was gekoomen, vertoonde fiegh een geweldighge geffalte van werken, en geene mindere achtbaerheit der ftee- de: door welke eenighe in de vergaerdingh der Staeten onlangs afge- schrikt fijnde, hadden ook yuynhemfiche Vorsten dat voorneemen als reukoelos en vermeetel geoordeelt. Hen lagh nogh in t’geheughen, dat dit de plaets was, waer van Rennenbergh, nae een belegh van drie maenden, hadt moeten opbreken, en dat hy niet min van krigsmaght was voorfien geweest, nogh de stadt als toen verftrket met die werken, welke d’erveraerenheit en de vreefe hadden uytgevonden. Want de Spanjaert, nae dat hy die door krigslift ingenoomen hadt, achtehnd dat gelijk als door die grendel Vrieilandt wierdt benaeuwt, en de vaer oover de Suynderhee onveglich gemaakt, hadt daer aen gevoeght al’tgeen de vefkunst deeffere eeuw is gewoön teegen gewelt in oude tijden onbekent te werk te fteilen. Seewaerts hielden men figh, door de laeghe en moeralligh grondt, dat naecij den voedtffappen, veel min de swarte van t’geschut en anderen laft, gebruikelijk om flleeten te dwingen, draeghen konde, genoegh verfeckert. Waerom de ftaad van dees fijde met een light opgeworpe arbeer wil veel eer geflooten, dan geteert is. d’Andere fijde is omringht met een wal, die, van kley opgeworpen fijnde, treffelijk vaft stont, door afgekappe flukken houts; die, tuffchen byedhen geffchooten, t’werk met een vaste verbinching dicht geflooten hielden: hebbende twee groote bolwerken, en tuffchen deeffe een soo veel kleynder, die nae de kunft uyftfaeken, om de fijden der beftormers van alle kanten onder t’geschut te brenghen. Booven op was gemaakt een borftweer, om de verweerdere te befchuttten: en beneeden vaftigheden teegen de aenvalende: voorts een doorgaende ry flakeerfelts. Daer by nogh een graft van honderd voeten, in welke t waeter door een moolen wierdt opgehaelt, uyt een kleyen riviertje, dat uyt de Drente daer nae toevloeyt,
en, een weynigh laegher fijnde als de graefft, voorts nae de haeven van Blokfiel loopt, en vervolgens in de Suydersee uytwaetert. Buyten de graefft wieldt nogh een andere wil met waachen bêset gehouden, feer been quam om uytvallen te doen, en allenghens afgaende: want de werken verder geleeghen, wierden, als van de stadt afgesheyden, lichelijk ingenoemen. De beleegherde waeren fêrck in getaele, en stijffinnig in hun opset: fijnde tot verdaedigingh des begrijps eener steede, die niet feer groot was, daer binnen duyfent geweapende knechten en fêstigh ruyters. De fêevoooght Antonio de Coquel hadt heden alle onder eede verbonden, veel eer het uytterfte te verduren, dan de stadt te verlaeten; 't welke fy volghens nootfâckelijkheit van 't beloop der fâcken naderhandt konden uytvelghen. En niet min wierden hunnen moedt geësijft door 'tkleyn getal der vyanden, als door hunne eyege werken en hoop op onfer. Ook hadden eenigh, door wroegenhunner gewisse, oover 't verraaet van Geertruydenbergh, uyt wanhoop aen't leeven, geleedt de doet te verdrijven. Den Prins en Graeff Willem streekte de bevaerlijckheit fêlfs ten spoore, op hoop van lof voor 't teegenoordighe, en schriek der vyanden in 't toekoomende. 't Leegher was forghvuldigh beschauft, en daer in niet alleen ooverloct van lijftoght, maer ook alles ten geringhen prijhe. Toen maekte men loopgraeven, waer in de soldaet, bedekt voor 's vyandts fchieten uyt de stadt, aennaederen fonde. De beleegherde fijn somwiiden uytgevalen, en niet ongelukkigh; wanneer sy hen beftooeven van de wijn, en ongiewaentropy of halflaepende schielijk op 't lijf vielen: echter niet al te dikwils, om dat het verlies de beleegherde soldaeten niet te boeten was, en uyt vrees dat de ftaet hunner fâcken door gevanghenen mocht ontdekt worden. Nogh hoorde men daeghelyck schimpwoorden op den Veldtheer en fijn leegher: niet teegenoordiaende 't langhduerigh builderen met gefhut hen van alle kanten bijfuerwaaeude, en d'opgeworpe kat den heuvel voor de stadt twintigh voeten verhooght hadt: de kruyn felve was fêftigh voeten langh, en vijftigh voeten bredt; waer van doen de koeghels tot in 't hart der steede doorbronghen. Dan onaengfen dit alles waeren de beleegherde totnoogh toe niet te verfetten, schoon een groot getal der hunne, en onder de feldhe Luidewijsk, broeder der Graeven van den Berghe, verlooren hadhen: en hebben den houten toorn, opgericht naer 't voorbeeld der aeloude tijden, om de verdaedighers te verdrijven, en de werken t'ontdekkhen, daerenbooven fêlfs, dewijl 't gefhut die hooghe niet bereyken konde, met kruysballen en keeten befschaadighe. Maurits, fiende dat al't fchieten weynigh voordeel deede, en maer een ydel gefchal maekte, tot groote kosten en fwaeren abeyyt, en dat de beleegherde in hunnen moedt geësijft wilden door 't vruchteloos fchenden der steede, ten waere men de fêrckten tuifchen fbeide maekte in fijn gewelde te krighen, heeft, figh tot andere vonden keerende, gelaft, ter plaetse daer d'âerde vafter fijnde bequaem was, om ondermijnt te worden, spaarden te werk te fteelen, en eenen heymelijken wegh derwaerts te oopenen. Dus door de buytenfte wal heen gedronghen fijnde, (want deefse was door geen gefchut beweken) is men tot aen de graff gekoome, dien fy door 't inworpen van rijsboffen vulden en beftendigh maekte: niet fonder oonpeltelijk van de beleegherde befpot te worden, dat krijsblyuenden tot boere-werk gebuycytk wierden. Voorts hebben fe 't geenhen belette verder onder d'âerde heen te koomen, door 't gefhut, dat fe in de mijnen meegeeflecht hadden, omverre geworpen. En nu reeds hadt men begonnen aen de fêrckten der steede fêls te graeven; wanneer dat blindt vernielt al den dappe-

1592.
ren moedt der verdaedighers aen't oftwichten bracht, en hen verfchriekte dermacen, dat 't ontseker flonden, aen wat fuy fijgh te wachten, en weederom welken hoockfy te verdaedighen hadden. Bijftere ongelegenheit baerde hen't gebrek aen buskruyt, waer oover fy al voor langh door brieve aen Mansfeldt geklaeght hadden, dan ondertuschen, terwijl die troepen verwachte, de troepen geldt, en het geldt nae de weederkoomst van Parma, niet ontfanghen. Hebbende verfolght in gesprek te mooghen komen, wierden hunne uytgefondene gehoort. Prins Maurits vorderde de ooverloopers ter straffe, en van alle andere den eedt van binnen fes maenden in den Oeverhijnseh oorlogh niet te dienen: ten bewijfe fijner moogenheit. Dan niet willende als reets verwonnene de voorwaerden, die hy hen als ooverwinnaer voorhreef, aenneemen, fijn fy weeder te rugh gekehrt, vol slijffinnigheid, en met opfyt, om, foo 't hen niet gebeuren moght gefeemlicht te leeven, gefeemlicht te fterven: ook is 't niet buyten vermoeden geweef, dat dit gesprek was aengeleght fonder noodtdwangs, en alleen om den beleeggheraer uyt den sin tefetten 't bedenken van den aenmaederenden bystant, dien Verdugo den volgenden naght, tot drie hondert in 't getal, gefondhen heeft, nae dat'er weynigh te vooren tewehehondt oover de moorraffen waren door gekoomen. Maer Maurits, hebbende alvoorens verveerght, 't gheen hy gefint was heymelijck te werk te stellen, vertoon't fijn krijghsye in flaghorde, om, foo haeft de mijnen hun werk gedaen hadden, eenen algemeenen forum te doen, en hadt, om de beleeggherde door een twijfelaachtige vreebe in hun onvermijdelijk verderf te rukken, op twee plaetten verborghen dat thans allefints foo bekent krijgstuuygh, 't welk d'oorlofgsvorften in aeloude tijden billijker onbekent was, oneen euwen, die hen of in meerder fchrandtheit, of in grooter bootheid ooverterreen, uytgevonden hebben. Houtskool, vermenght met swaevel en falteper, nae dat hy hart gedrooght is, indien 'er't vuer wordt ingefleeken, meckt een schichtighe vlam, swelt en verspreidede fijgh ongeloofelijk, en, niet duldende beslootten te blijven, dringht, daer hy naef geleegeh is, door ael't gheen hem teegenhaft. Door dit geweldt worden de fukken, en musketten gelofft, en d'yiere klootten en koeghelde daer op gefet verre en geweldig voortgedreven, en dat felfde geweldt, wanneer 't in d'aerde bedolven is, verneelt alle swarte. Dit noemen wy buskruit. Hier van worden volle vaetten in een mineje getelt, en gebonden aen een lont, die figh vry langh uytbreedt: dees, nae dat de vyandt aen het hol gekoomen is, met het felfde buskruyt aengefteneen fijnde, jaeght voorts den brandt in al het ooverigh. Derhalven hoorde men hier op een vreefelijk gedruys, waer uyt eenen swaren damp en diken neevel, doorginfft met vuerighe ftraelen, ten heemel fteegh, dat het bolwerk fchieck om verre rukte, en die'er booven op flonden feeckerlyck om 't leeuen bragit: dan die meestel, des bekommert fijnde, hadden figh in tijds dar aen begeeven. Door deefen fecute vlooghen de lichaemen, die nae om hoogh geworpen waeren, gints en herwaerts, en de verfcheurde leden, die den naedruk van 't gedaene geweldt behielden, quoemen op andere neer te fforten, en hen met die felfde kracht van koeghels te queten. Maer d'andere mijne, 't fy dat den ingangh niet behoorlijk geflooteen was, 't fy dat een oude nuuer, verborghen onder d'aerde, den flagh hadt buyten uyt doen barfen, heeft het gewelde des buflckruitys te rugh gedreeven, en alleen en gedeelte des bolwerks omverre gefmeeten. Aldaar fijn de voorste van Maurits soldaeten door d'opfuyende aerdje weeghefleghen of bedolven: eenighe heeft de vlam verforallen. De flaghorde figh nu verveerdihtige, en op 't punt faende om ten storm te loopen, te-
De tweehondert Maurits, de breuk der mijne te nae besigtighede, met een musketkoeghel uyt de stadt, door sijn wangh gefchooten, die hem ftrax ten mond de uytrolde: hy echter, sonder sijn des’t allermint te verfetten, hield al met op alles orde te stellen, en de gewoonelijcke plichten eenes Veldheers uyt te voeren. Maer’t gerucht van deeven toeval, onder d’achterste ten arghften voortgelooopen fijnde, hadt ontsteltenis in ‘t leegher gebaert, om dat yder sijn voor waerheit diets maekte, ’t glieen hem meeft te vreemen dacht. De derhalven wordt de storm voor eerst opgefchort, op dat een valch aengenoomen gevaer aen een weefentlijk geen oopen geave: en om dat ook een goet getal soldaeten gequest waeren; en men nogh geen genoeghaeme kennis hadt, schoon den toorn naeder aan de stadt gebraht was, hoedaenigh die van binnen moght gefelt sijn. De soldaeten voorwaer morden oover dit uyttiel, en hun misnoeghen hieldt niet op, voor dat hen naehander in ’t besigtigheden der fteede de beswaerheit in ’t be形成en is gebleeken. De beleegheraers noghtans hebben de plaets van d’omgeworpe bolwerken ingehouden, en hunne vendelen daer op geplant. ’t Ooverighe van de wal wierdt noch verdaedigh, ’t welk Maurits voorhadt ondermijnen en vervolghens te beformen. En ondertuuschen hadden de beleegherde de markt beechant, niet op eenigh hoaar, moer fockende te fleuren, en tijdt tot verdragh te winnen. Sy faeghen dat men het gefchut decde naederen, weynigh teegenweer in hunne wal, en sels, dat de vyandt sijn van hunne voorighe werkelyen diende; dat soo men quam handgemeen te worden, ’t minder getal noorwelghend ineuvelen moefte. Dus hebben te, veel eer alle faeken, dan moet en dapperheit, hen begevende, sijn op voorwaerder, noch fwaer nogh onerlijk, overgegeeven. De behoudens van Samars, vermaert onder de Jefuiten, wierdt by naeme bedonghen. Dat men tot duftaenigh een verdragh quam, gefchiede op aenmaening her Raeden van Staete, die Maurit waeren, en meer op ’t gewicht des tijdts faeghen, deswil hy verthaadt hadden, dat de vyandt reets een leegher onder Mondragon by een rukte, hoewel de dapperheit en moet der krijgsluuden liever hadt, de gereede faeghe ten voorbeelde te ftoelen. Die d’uyttrekkende verongelijkhen hebben hunne straffe gedraeghen. Seshondert gefonde mannen sijn’er uytrgetrookken: tweeentwintigh sijn echter gequetfleken, vyf hondert omtrent waeren’er door verscheyde doodt omtekoomen. Meer dan twintigh daechen heeft men, soo met het flechten en weeder op maeken der werken van Steenwijk, als met ftrubben oover’st befluyt der verdere aenfleghen, doorgebraght: deskwil die van Hollandt, en die wydt van den oorloogh af waeren, oordeelden, dat ’s Landts achteraerheit voldaen was, en niet raedtaen met een afgemath leegher wijders eenighe gevaeren te trofen; heymelijch duchtende; dat de Vriezen met de vreede te gelijk de oorlooghslaffen fouden afworpen. Hier by quam nogh een nieuwe fwaerigheit, te weetten, dat Elisabeth haer krijgsvolk weeder te rugh ontboorde, om het tot afweering der Spaerders van de Brittanyfsche kuft te gebruyken, niet fonder verwijt der hulp, die de Staeten, fonder haer te fennen, aen den Françoys gefonden hadden. Maer noghtans verschochten alle de landen oover Rhijn, en de luft om den leeghen en de glory te verbloijken eyfchten, dat men Koevorden beleegerhen soude, een kleyn fteedtje met een kafteel, dat, om fijne gelegenheit beraerheit is te naederen, en vermaert van aelooude tijden. Staende d’oorloogen onfer voorouderen, en in die tuuschen ons, heeft yder naer dat hy of verder of innewaerder meefter was, de werken aengenoomen of vergroot: ten laetsten
HUGO DE GROOTS TWEEDE BOEK

1592.

\[\text{De spanjaerts vorden door de Prins uit Othmarfum gedreeven.} \]

\[\text{Famars doorschootte.} \]

\[\text{Verhael van 't belegh.} \]

ften hebben de Spanjaerts 't zelfde getekert tot beschermingh en een voor-
burght van Drente en Groninghen; en te gelijk 't evenen wegh nae Duyts-
lant. 't Had t om vijne wallen uytteekende vijf wel gemaekte bolwer-
ken, en ook katten hoogher opgevoert, om 't geschut te verheevene
te planten: een graft van hondert voeten wijdt, en daer in een sterk pacl-
werk. Geen minder sterkte, dan deefse alles, was ook de naeteruille
geleegenheit der plaetse. Want sy heeft tuschen twee moeraffen ten
weeder tijden, 't cene van des fijde nae de Suyderfee, 't andere van
gene nae den Dullaert, binnen welk begrij geheel Vrieslandt, de Drente,
de Ommelanden en een gedeelte van Ooverysiel is bellootten, maer eenen
harden en smallen wegh, langhs welken de boeren gewoon fijn hunne
koeyen in 't landt van Bentheim, in Duytslandt, oover te brengen,
't welk de plaets den naem van Koevorden gegeeven heeft. Soo dat die
ingenoomen fijnde, en Groninghen kon bellootten worden, blijvende
geneen anderen wegh derwaerts oover, dan dien menchen handen door
de Bourtangh gemaekt hadden, en Vrieslandt voor 't invallen en 't stroo-
pen der vyanden te bewrijden was. De vlakte der velden, die of diep
onder waeter staet, of met modder bedekt blijft, was als nogh, schoon
't in de heete Soomer en de hontsdæghen was, niet hart genoegh
drooght. Om den toeveroer te verfeckeren, naerdien de grenien der Ver-
eenightde Staeten te verre van de handt waeren, en men tot geleyde des felven
geen andere froom hadt, dan alleen een kleyn riviertje, dat langhs Koe-
verden in plaets van een graft loopt, vondt men geraeiden Othmarfum, een
feedtjen geleeghen op 'tuytertere van de Twent, met befettingh te ver-
feckeren. De Prins met een gedeelte fijner heykracht derwaerts getrok-
ken fijnde, terwijl men beeligh was met het leegher voor Koevorden te
besfanffien, heeft de Spanjaerts met geschut daer uyt gedreeven; welker
ruyt eryer, al eer 't bellootten wierdt, midden door den vyandt was door-
gebrooken. Hier is door den vyandt met een musketkoegheli geschooten
en gefheuevrt Karel de Levin, Heer van Famars, die, voor deefen een
lidt der verbondene Eedelen geweest fijnde, de waepen ten alts vossen
en thans Grootmeester van 't geschut was, een man, die, door
langhe bedreevenheid in voor- en teegen-Spoedt, tot dappere kennis van
faeken was gekoomen. Uyt Koevorden gefcheide eenen uytval, die vry
wel gelukte, en de gebleevene wierden ter begraffenis gevorderd en ge-
geeven. Frederik van den Bergh met feshondert foldaaten, die hem
ten deele oover de moeraffen toegefonden waeren, verdaedighde 't kaftel:
de ftaet heeft hy, uyt vrees, dat, wen hy die bewaeren wilde, hem de
laet te groot foudre vallen, naerdien de veften 't geschut niet weederfana
konden, of ftrax daer aen de vyandt figh daer van dienen foudre, in brandt
gesteeken. Echter darde hy het vlek verwreven, om den vyandt op te
houden, tot dat de Prins, al graevende daer binnen geraeckt fijnde, hen
die nogh fiant hielden, ftrax daer aen vochterhandt heeft uytgejaeh,
en aldaer een kat gemaekt hebbende plante hy 't er geschut op. De wer-
ken, byten de graft rondom 't kaftel, fijn schiehlyk verlaetent, ook
hebben de beleeeghede selfs de brugh in brandt gesteeken. Als men tot op de
graft gekoomen was, kreegh Maurit kennis, dat de beleeeghede alle an-
dere dinghen in overvloed hadden, dan teegen den dorff alleenlijk eenen
put: maer by nacht, aan de graft, die met een wondere diepte rondom
't kaftel loopt, quaemen waeter haenen. Dat deefse door werktuyghen
kon droogh gemaakt, en te gelijk de aederen des puts afgeheeneen, wor-
den. Maer als men werk begonnen hadt, is gebleeken, dat het waeter,
langhs doorgaende springhaeders onder d'aerde, daer heenen liep en,

gelijk
gelijk den aerd van 't waeter, is, ander 't afgetapte staegh aen volghde. Ook viel'er niet langh daer nae een swaren reeghen, die den dorpheghen verquinkkigh, een 't werk verhinderingh braght. De graff noghtans, die haer waeter uyt de beeken der moorefflen kreegh, werd gevult, en, om 'er met meerder feekerheit oover te koomen, diende men fixh van galeryen met horden bedekt. d'Arbeyders wierden van ter sijden en van vooren bezchermt door de duyfterheit des nachts, of dekten fixh door 't opworpen van aerde, die 't staegh meer en meer voortgraefden, tuuf- fehen welke schuylhoeken, niet verre van den anderen, balken geslaegh en met planken ooverdekt wierden, en deeë belegh met aerde teegen 't sachtien en 't branden der vyanden. Door dit middel gemaectert sijnde, doen 't bolwerk springhen. Dan 't geschut, geplant op verheveen plaetien, hadte de bortweer omverte geschooten, en die 't verdraeg- dighen van alle kanten daer af gedreven. Hierentuften hieldt fixh Mondragon op met ten platten lande van Brabandte te herneemen eenighe kleyne schaanflê, waer uyt die van Hollandt, der fêver in de jonght verloope jaeren maghtigh geworden sijnde, hunnen uyt en brandstichtingh voortgezet hadden. Dit was de voornaemste sôrghe, terwijl de sterkste plaatse en de beschermeringh der landen Ooverrijn te gelyk door 't geweld der bestformers en der verdaedighers verkuecht en verniet wierdt. Maer als Parma nu uyt Vrankrijk was te rugh gekoomen, heeft Verdugo aangehouden, om 't leegher derwaerts te doen trekken. Dan 't krijgs- volk was afgemat doen toght, en vorderde beneevens dien hunne verloope sôldyen. Echter heef hy verkreeghen, dat hem tienduyfent knechten en fêeven vaenen ruyters, verfaemelt uyt verfchyde geweften, fouden geleeverd worden, om daer meede op wegh te flaan, en, foo'tge- vallen moght, flagh te leeveren: boovendien drieduyfent andere, om de besettinghen oover Rijn te versterken. De Prins, verwittight van deeë toerustingh, en stende de beschaanhingh van fixh leegher te wijd- luftigh, om teegen de beleegherde, en gewelt van buytten, londer gewaer, beichaermt te worden, begint nieuwe werken innewaerts ontwerpen, laetende sêls de eerste legghen. Ook was aldaer aengekoomen het regemnet van Stolbergghen, geworven in 't landt van Kleef, tot vervulligh der soldaeten, die in de gelukkighe, dogh bloedighe, beleegheringh van Steenwijk gebleeven of vermoeyt waeren. Daer by was 't Engelsch regement in 't weederkeeren, en beneevens dien de hulptroepen van Hollandt, die in dienst van Vrankrijk geoorloogh hadden: sijnde Philips van Naasflu gelaft de afgematte in besettinghen te verdeelen, en die frisch waeren daer uyt te lichten: om daer meede 's Grevenweert, ten spiegelplaetse des oorloghs, teegen oover den vyant, te bewaeren, of hy mieltchen en de Betuwe, of de naeft geleegene landen an een van byde de oever quam te vallen, of den seetel des oorloghs te maeken, en hem, waer hy 't heenen wenden moght, te volghen. Ook hadt Frederijk van den Bergh, 't fy door booden of giffingen, al te vooren vermoonen van de maght, die t'lijner ontst te aentoght was: en derhalven, als men 't ka- sfeel quam opeyslêhen, geantwoordt, men moest nogh eenighe maenden wachten. Weynigh uren te vooren eer 't Engelsch regement, en d'andere vendelen, onder Philips van Naasflu, in 't leegher voor Koe- vorden aengekoomen waeren, heeft Verdugo, nae dat hy, door eenen langhern owegh, by Rijnberk oover den Rijn gescheept was, fixh niet verre van Maurits, by Emlichem, ter needergefallen, voorvyll- digh de geleeghenheid van 's vyantds leegher versuspeedende, en niet alleen met het geschiht, maer ook door 't onderlingh verftant, dat hy hieldt Z iij met
met een edelman, ten wiens huyse Maurits toen beleefdelijk onthaelt wierdt; die hem ook de straf sijnes verraedts, nae dat het ondekte was, edelmoedigheid heeft vergeeven. Verdugo hoopte hem den toevoor af te snijden: maer t'wijlner kennis gekoemen sijnde, dat'er twee weeghen, en moeraffen tuifchen beyden laeghen, en hy niet maacts genoegh hadt; om sijne troepen te verdeelen, vondt hy raedtaemt flagh te waeghen, en indruk op den vyandt te doen. Meermaels heeft men vueren fien op-steen, door welke hy de beleegheerde teekenagen gaf, en vermaande den tijdt te willen waerneemen, onbewuift, dat hen, door 't afbreken der brugge, 't uytvallen benoomen was. De nacht was aen 't verdwijnen, toen de Spanjaerts, die veeltijds met het trekken oover de brugh der stroom Vidris (die men heedensdaeghs die Vecht noemt) doorgebragt hadden, op de bytewerken van 't leegher aenvielen. Daer ter plaatse hadt de Prins gefelt het Stolberghs regement, en veel ruytery, om de groote bequaemheden van boomen en waeter. Deefde hadt de vyandt ten eersten aenval verkoooren, oordeelende dat de ruytery min vergiudlicht op hunne wacht is, en met hoop, dat het nieu regement weynigh eervenheyt van oorloghen hebben foude. Dus paften eenighe oover de graf-ten te geraeken, en de wal te bespringhen, waer op andere den selfden voet helden. Maer de Naffauische, hoewel 't fien naght niet fonder achterdocht en alarm hadden doorgebragt, waeren, als of met het koo- men van den dagh hunne forgh uyt hadt, in slaep gevallen, en ontwaekte den 't afgrijdlicly gekrijt der vyanden, die, om 'er des te geweldighe-ger den schrik in te jaeghen, allesfints elkander toeriepen, dat het leegher was ingenomen: en hier konden haft nogh plaets toelaaten sijg in flaghorde te fiellen. Sy dan ongekleet of half slaepende ter been en in waepenen geraekt sijnde, hebben, yder voor figh sels, of met kleyne scharren, naer dat 't elkander by geval quaemen t'ontmoeten, 't hooft gebooden, en de ruyters vochten te voet. Infonderheit is 't gevaar, door de dapperheit der Grooten, by welke figh die kloekfte kriegsknechten binnen uyt het leegher vervoeght hadden, afgekeert. Willem van Naf-fau, dien booven anderen 't verwijt of de leeghe ter harten gingh, om dat men op fijn aenraedten, teegen de meeninghe van veelen, 't beleg begonnen hadt, rent met soo groot een getal ruytery, als hy konde, buy-ten 't leegher, met welke hy sijg, op sijde der bestformers ter weere stelde. Die tot binnen 't leegher waeren doorgedronghen wierden ter needer getrek, en geflygypt die volghden; sijnde den dagh hierentuifchen doorge- brooken, bekende men den geheelen hoop in witte hembden, welke vondt teegen hen gediend heeft, om hen in 't schieten des te gewisser te treffen. Hier op hebben fijg andermaels rondtom 't leegher geestelt, als of 'e 't in een volle kreyts dachten t'ooovervallen, met een al te reukeloos vertrouwen, om dat 'e, gewoon te winnen, den vyandt vijftien jaren langh nooy anders dan op de vlucht, of in sijne beferchinghen verhooelen gien hadden. Maer dewijl 't geheelke kriegschezr der Bondge- nooten nu in waepenen was, werden nu deefeh, dan gene, die reukeloos aenvielen, met weynigh moeyte afgelaeghen. Te rugh gedreeven, be-hielden 'e nochtans hunne orde: en konden sels by heftigh aflotten van 't gefchut niet in wanorde op de vlucht gebragt worden; 't gheen nae een groot teederlagen hunner behoudens gediend heeft. En Maur- rits, dien voorlightheid geleert hadt sijg in sijheeg te mactighen, heeft verbooden, den vyandt op sijn aftrekken te vervolgen. In 't leegher, 't geeen ongehoort is, sijner niet meer dan twee of drie gebleeven, maer vele gequert, en onder die Graef Willem, stadhouder van Vrieslandt.
De volgende daeghen heeft de Spanjaert, s'igh overmoedig in flaghordende vertoonende, te vergeefs tot flaen gelotck eenen vyand, die niet gefint was s'igh in gevaer te steeken, en sijnen voorneemens doogh seecker gungh. Want de hoop der befoonene was in vrees veranderd, nae dat te geten hadden, dat het ontstéen ten toegefonden afgelaeghen, hunne sterfren benweeken, waren. Gemerkt het punt des bolwerx, dat buyten de wal uytfat, was omgeworpen; en 't ander, 't welk de beleeherde in plaets gemaekt hadden, van de graevers aengetaft wierde. Frederijk kon als nogh tot overgeeven niet beschuyten, dan wierde door d'oudtflie sijner hoplyuden daer toe aengedronghen, die hem ook boovendien toedreeven, als of hy 't gevaer niet recht bekende. Te vergeefs verfight hy, dat hem goorloof wieerde met Verdugo te raedtpleeghen. Sijnen voorderen yeycz heeft de Prins hem des te veerdigher ingewillight, om dat de reegenachtighen tijdich des jaers 't overbrenghen des toeverviers seer bevaerlijk maakte. Koevorden wordt aen de Vrienden te bewaeren gegeeven; waar teegen sijne verfettren die van Ooveryffel, die dreeven dat dit sloat met de geheele Landeftreek onder hen behoorde, beweerende die van Drente selfs, dat fy hun eygen gebiedt hadden, en s'igh selven meefer waren, en van aelouden tijde in geenen deele aen die van Ooveryffel ergens in verplicht, dan alleen, dat fè der selver vyandt geeneg wegh door hunne greven souden toelaeten. Tot nogh toe had chen de leeghers niet gefcheyden; maer bleeven, sonder ets anders uyt te rechten, elkander weederlijfs ryeeghen, de twey vyandtliche leeghers hadt van een gefchezyden, neemt Parma, s'choon swak en sieckelyk, voor eenen nieuwen toght in Vrankrijk te doen, om door sijne teegenwoordigheid met een leeghers de vergaerdering der Staeten des rijx, welke de bondgenooten der Spanjaerden, omtrent het volghende jaer beschreeven hadden, de wet te hollen. Maer hem, die niet maghtigh was veel ongemakken door te flaen, hebben de krachten op de greven van Artois begeeven. Hier is hy, 't fy oververwonden van s'ekte, 't fy een besmeetelyk vergiif haere krachten gebaart hebbe, overleeden. Die 't inooldtfe gerucht geloofelyk hielden, hebben ook dit voor geen kleyyn bewijs gehouden, dat de tijdich sijnes doodts juyst oover een quam niet de koomft des Graeven van Fuentes, dien Philips, soo al hy den staet van Parmas swalkeyth hadt vermoopen, gelaft op de Nederlandtsche sicken een wackendt oogh te houden, om, wen'ner door 's Hartoghen s'ekte yets moght verwaerloosf sijn, of door sijne doodt onafbleit wierdt, sulx te vereffenen: een man straft van aerd, en die Parma in 't befoender teegen de borft was. Ook sijn'ert geweeft, die niet langs te vooren Parmas doodt of hechtenis voorfpelt hebben. Veele teekenren voorwaer van 's Koninghis arghwaen of verfloorethte teegen hem hadt men sien uyterbarten: want men geloofde dat hy alleen de keure des Pauselfichen sfoels op sijnen bloedtverwant Farneck hadde teegenhouden. En nogh onlangs hadde hy in vrees bedoelen op interess te neemen, ten waren op 't goedvinden der gener, die hy hem, als waacters om sijn doen te verfpiepen, toegevugheydt hadde. De Geneesmeesters leydten de schuld op de verhartheit des mildts, en waeterlucht: maer 't bleek buyten teegenbreeken, dat ook d'eecke gesproot was, uyt dat hy s'igh van wynt gefpente, en 't waeter drinken aengewen hadde; 't fy om de gicht, een plaegh waer aen sijn geflaght onderheevigh was, 't ontvleden, of ook boovendien uyt vrees voor vergiif, waer op het waeter...
weynigher vattens heeft. Veele willen geloost hebben, dat men hem meert als eens vergif gegeven heeft: de schrijvers mikken heel verfcheydentlik, waer 't hem van daen gekoomen sy. Dus heeft Alexander Farneefje fijn leeven geëyndigt, fijnde nogh in de kracht fijner jaeren, wáer van hy het feevenenveertigste alleen bereykt hadt, nae dat hy veertien der felter in 't beleidt deelés oorloogs hadt oovergebracht: de laetste vijf jaeren heeft hem 't geluk geweyght hære gewoonlijcke jonfte, en fêeker hy niet gehadt deelvye nyverheit: 't sy dat hy, nae 't verooveren van Antwerpen, der glory fât, fijne welluften den toom gelaetenc hebbe; 't sy hy, kennende 't argghwaenendt gemoet van Philipps, een geneesmiddel teegen fijne hooghe achtbaerheit dacht in onachtaemheid te vinden. Hy was veel eer uyt maaghtigen dan ouden hym: gemerkt het haeren oor-prongh, haere groothet van Paus Paulus de derde. Een godt deel fijner jeught hadt hy eertijts doorgebragt onder de Landtvooghdy fijner moeder Margareta in Nederlandt, niet alleen buyten aensien, maar soo veracht, dat hy wierd gehouden voor eenen, wien de geeft, naer de groothet fijner geboorte, te light viel. Echter heeft naeu yemant klaerder ooveruyght de dwaelinghen die ooredeelen in faecken van dien aerd onderheevich fijn. Sijn achtbaerheit van oorloghe heeft hy verworven in 't verooveren van Navarin, wanneer hy, onder 't beleid van fijnen oom Don Johan van Ooftenrijk, teegen den Turk in Spanschen dient was. Nae dat hem 't bewint der waepenen in Nederlandt gegeven was, heeft hy de groothet fijnes gemoets doen blijken: in 't naejaeghen van glory was hy onvermoet; spraekfaem, en mewaerigh omtrent de fijne, goedertieren teegen den vyandt, en, soo veel uyt een groote geveinheit kon gefpeurt worden, den Koningh getrouw: en noogh door fijn eyghen glory, nogh door de geneegenheit der gemeente 't hemwaerts, te verleyden. Raedt volghde hy, maar bleef, nae dat hy eenmael beflooe ten hadt, hartnekkigh by zijn gevoelen, met bitterheit teegen de wederfreevers: voorts deedt hem 't gunstigh toelachen fijner faecken 't hart te hoogh heffen, en dit baerde hem 't beginfyl fijner teegenfaepden, in welke hy zijn weekheit toonde, daer hy, 't geen veel swaerdct vâl, fijnen voorpoedt kloekmoedig heeft gedraeghen. Eenighe fijn'er, die aenteekenen, dat hy langhen tijdt nae den raedt van Gaspar Robles, man van befondere voorfcheyning, geluyftar heeft: dat hy, nae diens ooverlijden niemandt hebbende, die vermooghen genoegh op hem vondt, door verfcheydenheit van oordeelen en raedt gefchockt wierd, en van toen af ook zijn geluk aan 't te rugh loopen geraekt is. De majefteyt sijns weefens hadt die achtbaerheit, dat fe maghtigh was ook liefde te verweken: van geefschal en andere hoedanigheheden des lichaems was hy middelmaetigh, snuggher van gefigft, teeken van een alles benijverende wakkerheit fijnes gemoets. 't Ooverghie dat hem te verwijten stont, hadt hy veel eer van 't hof en de bedorvenheit der eeuwe, dan van figh feels. De vyanden fijner achtbaerheit, waer onder geweeft is Champigny, dien hy onlanghs hadt gelaat sijn nae Bourgonjen te vertrekken, willen fijnen voorpoedt dank, niet hem, maer 's Koninghs groote maght, en d'armoede of tweekdracht der vyanden; dat met het veranderen van deefel, de krijgsksaffé te gelijk eene anderen swier genoomen hadden. Eenighe in teegendeel roemden, dat hy die beyde voorfcheytgh aengelegh hadt, en het voor hem niet weynigh swaergheh inhaftt, soo veel verfcheyde landtaeorden, en die by naer elkander ondraegelijck vielen, in sijn heirkraft op gelijken voet beftierd te hebben, met het dempen van allen haet, die korts nae sijne doodt, en ook naederhandt, vinnigher was uytgebarsten. Dat ook als
als 't met de middelen slecht stond, in hem groot toeverlaat was: waer-
om de meeste mytteryen in 't afweefen des Hartoghen gepleeght waer-
ren. Dat men wel inderdaet veele steeden verlooren hadt, terwijl hy
elders wierdt geroepen; en nae 't meenigherley geval en lotwißel der
waepen: maer hoe geringh een gedeelte der gener, die hy gewonnen
hadt. En dat die zelfde vyandt naederhandt door geene andere vernu-
ten, niet, toen de krachten nergens belemmert waeren, heeft konnen
gestuyt worden. Buyten twißel is de krijgstucht met hem vervallen.
Sijn lijkstaetfy wierdt ook gehouden met een algemeene droefheyt der
Nederlanders, die sijne doodt betreurden, echter niet van hen, die
gerne de voorighe dwingelandy en bitterheit der Landtvooghden gesiën
hadden.
HUGO DE GROOTS

HISTORIEN
der
NEDERLANDSCHE SA E K E N.

DERDE BOEK.

INHOUDT.


Door
Oor de doodt des Hartoghen is de reys afgebrooken, en de troepen, gehouden op de grenfen, hebben de naeftgeleeghe katfeelen, en niet langh daer nae de stadt Noyen, den Francois ontwendigkeit, den festen- den dagh der beleegheringh, als nu de graft reets was gevult, en men de tuschen geleeghe sterkten hadt begonnen t'ondermijnen. Maer de Koningh van Span- jen, begecrigh door eene gewenst vrede den oor- loagh ten eynde te brengen, heeft, om de gunst en toegenegenheyt der Nederlanders t'fijnen gebruyke te wenden, de meeste Grooten, welker getrouwheit hem door langhen dient bekent was, tot eeraemption verheeven. Yder van hen heeft hy een befondere Landtvooghy t'fijnen be- winde gegeeven en terwijl men eene verkiipt, die 't hoogbhwint der faeken weerdigh fy, wordt den tijtel van Opperlandtvooght by voorraedt opgedraeghen aan Pieter Ernst van Mansfeldt; die in ouderdom en langh bedrijf van faeken andere by booven gingh, gemerkt hy toenmaels taghtig jaeren hadt: de klem der regeeringh hingh anth Pieter Henriques, Graef van Fuentes, en Stephanus Ibarra, beyde Spanjaerts. Seeker by 't verdragh van Atrecht was men voor langh ooverene gekoomet, dat het algemeen beftier den inboorlingen foudé in handen blijven. Maer dit hadt men weeten te leur by stelten, door 't invoeren eenes krijgsraedts, die ook al 't ooverighe van ter fijden t'fijnen bewinde foudé naer figh sleepen. Deefé faemeningh was meerentjts vervult met Spanjaerts, en als toen met Fuentes en Ibarra, fijnde hen gelait de gemeene onkoften te maafighen, en de geldmiddelen raedtsaem te belegghen, naerden 't ge- rucht door Spanjen hadt geolooper, dat hier in niet feer ter goeder trouwe gehandelt wierdet. d'Oorraek die dit deede gelof geewen quam voort uyt d'onverwachtte koften, die den oorloagh gemeenelyk naer figh sleept: onder welk voorgeeven noghtans de roofkûnten bedekte worden, en 't vullen van eyghen borfén, die nimmer genoegh fijn uytgeklopt; hebbende die quael soo ongeloofelich d'ooverhand genoomen, dat se Jillse alle middelen oover 't hooff gewaffen scheen. Die dit werk wat dieper hadden ingezen, foryden, dat met tweehondertduyfent guldens maende- lijk by den Staeten meer te weeghe gebragt wierdet, als met neegenhon- dertduyfent aen 's Koninghs fijde, alwaer woeker, ooverterrorliche wed- dens, en openbaere dieveryen naelijx 't derdedeel der onkoften ten reghten gebruyke ooverlieten. Dat 's Koninghs middelen en inkoomeften ten vollen magthig waren en Nederlandt en Vrankrijk t'onder te brengen, soo se maer behoorlijk wierden gehandthaeft; gemerkt fijnen vaé- der Karel, met ongelijk minder rijkdommen, meermaels verscheide heyrrkrachten, en in feer verscheide geweften des aerdboedems, op eene tijdt onderhouden hadt. Derhalven heeft hy, om de nieuwe heerchaf- py in achtbaerheit te brengen, of om dat de vrees voor den Landtvooght uyt was, die met aenfienelijker getal van troepen verfcheyt, en geldt in oovervloet gefonden: des te tijdelijker voorwaer, om dat de soldaten op dyutleggheers die voor Antwerpen de wacht hielden, ter oorraekse hun- ner achtertallighe soldyen, sware en vyantdtijke uytsoorlichheeden dreychden, soo men hen geen fluixe betaelingh deede. Die te Bon en binnen Rijnberk in beetinghen laeghen hadden de selfde floutheyt. Maer de vers oovergekoome Spanjaerts waeren, gelijk onweetende in vele fae- ken, soo ook gedreeven tot het invoeren van nieuwigheeden, om figh in achtbaerheit en gunst te brengen. En de Graef van Fuentes, fijnde Aa ij...
op sekeren dagh in den Raedt gekoomen, bracht eenen schrikkelijken voorflagh te berde, en noemende lafhartigheit 't geheen de noott hadt afgeperft, leyde hy toc om 't wulden en loffen der gevangenen te vernie-
tighen. Want dat niet door de dapperheit, noch door de rijkdommen der Hollanderen den oorlogh soo langh luepende gehouden wierdt, maer dat handt vol volx, en dat, soo men eenen reghten oorflagh wilde maaken, geenfnts in mought met de Nederlandsers, veel min by de schatten van Spanjen te vergelijken foont, alleen door hunne krachten of gebreken quam op te waffen. 't Waeren hunne rijkdommen, hunne vddigheit die hen soo veel ongemakken baerden, en dat se eenen openbaren vyandt zid-
derende tegentraeden. Dat ouynelijck streeken landts tufchen de Koninglijke stedden in straffeloos den weersfannelingen brandtchat-
tingh betaalen moesten; als waere het lichter geweld door waepenen aen te doen, dan af te wieren. Waeron niet liever de buysluyden nae den oorlogh geswacht, en hen geleert door vyandtschap te pleeghen en te dul-
den, den baet in den boeften te gewennen; op dat niet sy alleen, weyligh midden onder de geswarten, en 't hart naer de maete van eygenhoedtucken verdeelende, de ffortuyn der partyen bepieden, en hunne reekenigh naar het bloedt en de schaede van weersfijden sluyten mooghen. Dan was 't onmoelijk hem van allefnts te sluyten, ten minsten waere het beet-
der de landen woest en ongebaet te laeten leggen, die als dan den vyandt geen doortoght streeken, geene brandtschattingh verschaffen, geene middelen tot verraadt in handen stellen fouden. Maer nu wierdt alle krijgstught met de voet getrecchen, de soldaat bedorven, als hadt men met de lafhartigheit een verbondt gemaakt, terwijl 't een yder, die maer de waepenen neederwerpt, geoorloft is, syen leeven door gezangbe-
nis te redden. Hier van quan't, dat men in veldtsaeghen fijgh ter eerster indrak van de vyandt op de vlucht begeeft, en in steden strax op 't min-
flie geweldt tot verdragh baest. Beeter wijs van oorloghen bhelden de Ro-
myen, die ons een waerachtigh voorbeelde van een braeue krijgskunf
hebben naegelaeten, en geenen soldaat het leeven, dan door syne eygen
waepenen, te hoopen toelieten. Dat vaeken ook een onverfettelijke dap-
perheit, door hoop van leeven, een 't fwichten raekte: daer in teegen-
deel de wanhoop dikwils in de bloodye barten dapperheit quam te baeren.
Men hadt den soldaat te leeren, dat onder die bameren geen dierde tufphen
doodt en feghe gegeeven wierdt. Want dat eenen vreede vermenght met
oorloogh, een verachtingh der vreede, en het voetdpli des oorloghs was.
Deelde reeden voorde hy met een oovermoedige barfheit, en hadt de
meefte, soo door eyghen ontfagh, als schijn van eenen dapperen raedt
fijne fijde getrokken. Hier teegen brachtten eenighe weynighe by d'erwae-
renheit, en dat bysself de strengheit van Alva was gesynct geweest. Dat
eene en de selfde fachen niet allen tijden diensflijgh waeren: dat voortvaer
de seeden deefer eeuwe duifdamgh een krijgstucht niet rijken konden;
foonerheit, deswijl niemandt fijgh in diensf begeeft, als op hoop van goede
betaelingehe, en een feghte wijhe van oorloghen. Dat ook door die bitter-
heit tot geen eendracht was te koomen, of den oorloogh, dien sy met hunne
naeburens hadden, soo doovmelen, dat hy niet dan door een algemeen
bederf van luyden en landen was ten eynde te brengen. Maer dat, ge-
lijk in geschillen, die waeken tufphen naervrienden en gebreken voorval-
en, niet teccenael alle hoop van vorseningh weegsgeworpen wordt, soo
ook in borgerliche tweedrachten alteens eenighe gemachtigheit moest
plaets grijpen, als die ten belize van 't geval fonden. Ook hadt men
stofs genoegh van oorlooghvorsthen en geheele volken, die, soo men voor-
beeld
beelden met voorbeelden bestrijden wilde, teegen niemandt, buiten velds- sjaeghen, geseoed hadden: jae die, dat meer is, ten grooten roem hunner goedertierenheit, de landwruchhen ongeschoonden liefen, de gevanghenen fonder randtfoen te rugh fonden. 't Gheen veeltijds in diergelijke sjaeken gebuurt, is hier ook foo uytgevalen, dat meerderheit van Flemmen de beste ooverwoogh. Derhalven worden by plakkaet van Mansfeldt te doodt veroordeelt, die men in den oorloogh gevanghen kreegh, of den vyandt door brandfschattingh hijden. Der Vereenighe Staeten hebben geelij 't nooddgh was, door gelijk plakkaet, het feldde gedaen, ten waer te 't hunne binnen sjeekerhen tijdt herriepen, niet fonder heftigh ooverhau- len der Spaenfche wreethet. En nu reets hadt men begonnen hooven en landen te plunderen, de soldaeten op te handhen, en foo ongehooren den faek ten spiegel van andere in te voeren. d'Eerste die figh oover 't verrieen hunner goederen bekleaghden waren de Geestlighen en den Aedel, vertooneende, dat, als 't platte landt wierd oopen en ten proye gelaeten, 't onmoogelijck was onverfien geweldt te weeren. Voorts raeken- ten de regementen, door 't verloopen der soldaeten, aen 't fmelten; en die gebleevenen daren, d'uyt vrees, op geene bejeegenighen den vyandt onder d'ooghen koomen, fijnde onder de fchaeren klachten ge- hoort, dat hun bloedt voor een geringhe folyd gekoht wierd; en die zelfs nogh op fijzhen tijdt niet betaelt. Maer dat 'er om aan den flagh en een wonenden te koome, geen wyrfel geleeden wierdt: en bleef de fjeeghe aen hunne fijde, geen beloonghgh met allen; doch foo 't geluk hen quam t'ont- vallen, de soldaet niet oovergh hadt, dan in fmaeckt en fheande fijne leeven onder beuls banden te laeten, om dat hy figh niet in tijdts op de vlucht begeven hadt. De hoplyyden en kornellen, schroomende figh te uyten, bedeeken hunne ontvaltenies onder een stillfiwijgen, en hoe yemandt in hoogher aensien en grooter vermoogh was, hoe hem meer te vreesjen ftoont. Deece dinghen hebben geleert, figh oover denouden krijghandel te verwonderen, en naer den jeegenwoordighen te schikken; en dus keerde men tot het oudt gebruyk, om, als vooren, brandfschat- tingh voor de landen te betaelen, gevanghenen te wifelen, of die voor een maenckt folyd te losfen. Al 't welk naederhand is onderhouden, en, quam figh yemandt daer in te bueten te gaen, fulk wierdt door de feldde ongenaede der vyanden gewrooken. Dus heeft men door gelijke schrik, en ondervulchen door 't straffen der ontshuldighen, de krijgsreghten vernieuwt en valtgefelt. Gederueere de Winter is eenige ruytery, ben- neeven een kleyn getal te voct, onder 't beleedt van Philip van Naflau, gefonden, om 'tland van Luxenborgh en d'uyterfte grefen van Neder- landt, onder brandfschattingh te breghhen; en weynigh verschilde, of hy hadden 't fleedeken Sant Vijt met verraelingh ingekreeghen. De sjeeldt van dit mislukken was by den verfpijders, die boodtschapen, dat- ter plaetf daer men was gefint het fleedeken t'overrompelen, twee poorten waren t'overweldighen: dan decee twee ter needer geworpen fijnde, is een derde genomen. Nae dat 'e veertien daegeh achter een met plunderen en buiten doorgebraght hadden, fijn f, aengesien de blettinghen uyt 's vyandts fteeden begonden te vergaderen, behouden en beleaden met rijken buyt weederom gekoome, hebbende met figh genomen, of in brandt gelateken, al'tgeeen hen op de wegh onthoemte. Jammerlijk ftoont het dit pas met de grefen, naerdien al 't gheen van Maurits volck was oovergelaeten, door de nieuwgeworvne van Mans- feldt wierd verflonden; behalen dat de waepenkreet des Franfchen oorloogh alles allesmits in roeren getelt hadt, die ook en 't Landt van Lot-
teringhen en Strachtsborgh, om gefchiillen van kleyn gewicht, in een woefse fee van onheylen dompelde. Hier op volghden ontelbare klachten, en behoefte van geneesmiddelen daer teegen. Soo heeft in de beigheeden des innegaeuden jaers getreeden was, wenden die van Hollandt, 't voornaemfte lidt des Bondtgenootschaps, laetende alle forge buyten hun gebiedt vaeren, de gedachten tot het geen hen in 't befonder raekte. Buynen twijfel was hen aan 't verooveren van Geertruydenbergh voorneemtlijk geleeghen: want die een fadt van hun lichaem wegh gerukt synde, had een tip van Hollandt afgeheurt. Derhalven deeden ëe, zelfs in de Winter, alle noodlige bercydtfêlen ten dien eynye verveerdighen, op dat of de vyandt hen niet voorquaeme, of de Vrieyen 'tleeheger weederom nae figh trokken. Maer de fterken dier plaatse, welke men niet langh geleeden door een vruchteloos behaald hadden, weren door en fterke befertingh verdaedigh. Daer binnen laghen vijffien vendelen Waelen en Hooghduyften, en de naeberighe Steëvooghden hielden hunne forge behéder derwaerts gewent. Daerenbooven hadden het waeter, 't welk de Winter tot nu toe naer figh sleepte, en meenighvuldighen reechhen, de doorgaende voghtighheid der velden booven gewoopte vervoogh. Hier teegen hadt men geen andere hoop, dan figh te spoeden, terwijl de bloem van 's vyandts troepen op de grefnen van Vrankrijk wierdt opgehouden. De ruyttery uyt Brabandt gaf men laf de fadt te berennen, en, om den voorraadt te doen minderen, den toevoor, die met geleyde in aentoght was, buyten te houden. En deedt de Prins, die alles wat tot den oorlogh dienfthig was, hadt veerdigh gemaakt, in aller yl fijne knechten, fêcker in feer kleynen getaele (door dien de Vrieyen de hunne 'n'huys hielden, en Maurits te vergeefs Graef Willem, en dees weederom hem, om onderfiant gebeeden hadden) derwaerts t'ficheep trekken. Voor de fadt leght, en spoot langhs't grootfte gedeelte der felver, een groot meyr, dat fijfien oorprongh heeft genooomen uyt het opdringhen der armen van de Maeë, in 't jàer veertienhondert eenentwintigh, wanneer een gruwelijk geweldt der fee de dijken doorflit, en tweeënveeventigh dorpen onder waeter fette. In dit meyr (de Merwe genoemt, een benaemingh die het gemeen heeft met den arm der Waelfroom, die, als gelooffelijk is, dien naem eertijts van de Konin- ghen van Vrankrijk gekreegenh heeft) loopt te rechter sijde de froom de Donghe, die breedt uyt de aeenleggende velden komt afsakken. Deze fadt alleen, leggende op eenen vreemden boodhem, behoort onder het gebiedt van Hollandt, hoewel die van Brabandt fülk in twijfel getrokken hebben, en wordt van het huys van Nauffau in pandtchaf befeeten. Oranje hadt ëe, nae 't fluyten van den Gentseh pays, als een fleutel, en eenen wegh in Brabandt, doen verfcerken. Haere staende waeteren fijn vermaert door meenighvuldighige vijfchvanght, welke nu of door de aengegroeyde onditepten, of door het donderendt oorloghs gedruyfch, en door menfchen plaeghen fijn verjaecht. In den dijk, die teegen 't waeter leght, worden gemaakt loopgraeven en fchuyplaatfêen, om de fterken der fadt, geleeghen buyten de graat, te naederen, fijnde het oover- righ landt een moeratifh en waeteraghtigh grondt, onbequaem om dier- gelijk een werk te draeghen. Maer 't fîormen uyt den Noorden, in 't begin der Lente, heeft, door de geweldighe beweegingh des meyrs, een gedeelte van den feldhen dijk, die door 't graeven verfâwkt was, weghgenoome. De beleegheraers evenwel andermaal hun begonenn werk, langhs defelfde wegh (naerdien 'er geen anderen ooverigh was) hervattende, weren door 't schieten uyt de fêhans, die de vyandt op den
den dijk nae by de Donghe nogh in hadt, seer bekomment: deeëf was bewaerlik to genaeken, dan men stelde sefantskorven, om de beleeghers in plaatx van een bolwerk te dekken. Ook wierd met de stukken getsehoeten van het cylandt, geleeghen aen de Donge. Te gelijk heeft Hooohenloo, om die van de stadt het senden van vers volk tot bewaeringh dêe fehanse te beletten, sigh meesther gemaakt van den smallen wegh tuschen de stadt ende sefand, een haachelijck flouthet, dogh die hem gelukte. Derhalven wierd te oovergegeeven. By naer een maendt is met dit arbeyden en 't beschannien dês leeghers doorgebracht, eer Mansfeldt herwaerts was gekoomen. Hy hadt wel een gedeelte fijner ruerty voor af nae Turnhout fonden: maer deeëf sijn, terwijlfe nogh vergaederden, bepronghen en geslæghen door Maurits ruerty, welke de Prins, naerdien fe hem in die moerafflige landen geenien dient konden doen, weeder nae de stheed fonden hadt, om daer uyt 's vryandts wee- ghen te doorloopen. Maer sijn soon Kaerel, die sigh van den vyandt hadt geredt, en veylijgh weedergekeert was, lêp merckelijck gevaer van de sijn. Want fijnde in aller haelt uyt Vrankrijk ontbouden, alwaer hy, gelijk gesefht is, Noyon, en korts daer aen Sant Valery, hadt ingenoomen, is, als hy, op de greften van Artois, eenen hopman van een Spaens regement, die op maegheekkracht bevonden was, ter straffe vorderde, naeuwelijx het woeden ende verbolgenheit der ooverighe ontweeken: weren- de hem muïk het koeghels toegeedreeven, fak en pak geplunnd van die, oover welcke hy te gebieden hadt. Sy waerden op vreemden boodem in onge- bondenheit verwildert, en eenighge maarden foldt ten achteren: voegh hier by, dat Mansfeldt, fijnde een Hooghduytfeher, om eyghen achtaer- heite's Vaders ampt dapper benijt wierd. Maer deeëf te Sant Paul, 'f welk ffy bemachtigt hadden, gelaetien hebbende, is hy met eenighge rege- menten, daer hy figh op vertrouwyde, aefkoomen, tot versterkingh van het leegher, 't welk door de meenighte selfs logge beweeghing maeckende, de hoofden traeghlijk konden doen voorttrekken. Twelfduyfent knech- ten, en omtrent driedyefent peerden hadden doen vertrouwen, dat het mogelijk waere, den vyandt, diens krachten naeulijck op de helft gere- kennt wierden, aengesien Maurits maer vyfduyfent, niet veel meer, ferk was, met voeten te vertreeden. Waer door hy vervolghens hoopte fijn nieuwe Landvtoohergh door een befentighe achtaerheite te veften, den vyandt in 't toekoomende 't eenen schrik te fijn, en sigh felven gloory verooveren. Hierentuufchen hadt sigh niemandt ingebeelt, dat fooy wit- lughtf een begrip der velden, naerdien 'er onseckere moeraffen en fooy veel waeterpoden door liepen, alom fooy wel geflouteen was, dat de waepen geen kans tot flaen, geene drooghten eenighge plaatx voor krijgs- lift overlieffen. Derhalven acht ik 't niet ongevoelijk, de geftalte deefes beleghs, en op wat wije men toen den oorlogh gevoert heeft, bondigh af te maelen, dewijl noyt eenighge andere leegtherplaatx, fooy ten opfijght van 't gevaer, als om haeren uytflagh, gelijken roem en achtaerheite verdient heeft: en die faeken naer eyfich van weerde heeft leeren schat- ten, fäl bekennen, dat ons die tijdt eerf't waerachtigh voorbeelde heeft verfchraft, om de beroemde krijgskunfgen der ouden veel eer ten nutten gebruynck, dan tot eenighge pront en prael aan te leggen. De Prins hadt op ficht klîmmende velden twee leegtherplaatx gemaekt; d'eene, om de linkerfijde des strooms, en de plaetxen naeft aen de stadt ten Westen door eyghen teegenwoordigheid te bewaecken; d'anderen ten Oosten soudde de Graef van Hooohenloo befetten. Aldaer de regementen hunne quartier- ren, tusfchen welke straet en markten, even als in een stadt waeren oopen-
opengelaeten, aengeweelen jijnde, heeft men van beyde de sijden byuten om een swaere wal, voorvien met bolwerken, en belegt met geschut, getrokken: dervoeghe, datse van verre beswaerlijk konden werden omgeworpen, en 't betormen van nae by niet sonder schaede der vanden afwaghten. De graft, die byuten om geleid was, en voorvien van een dubbel paelwerk, beflaghehen mit yôre pinnen, op dat het afloopen van 't waeter de werken niet ontblooten, of het al te hoogh opvloeden in tegengedele de zelfde niet weghrukken soude, heeft men, om de stroom af te leyden, met werktuygen en dammen teegen 't overloopen, verfoght. Oover de Donghe wierden twee bruggen geflaghehen, ter paelte daer men allenaemt van d'eeiene leegherpaelte in d'ander oovergaen konde; en door de moerslighe grondt opgedijkt een wegh, die ter sijden langhs met schanskorven belet jijnde, die 'er over ginghen veylvigh bedekten. Voorts waeren de moeraßen en weke gronden byuten om het leegheer met het inworpen van rijsboffen vast gemacht; en liepen 'er ergens eenige poelen door, welker gewelt van waeter, de swarten daer op geleght moght om verre smijten, wierden de boorden verfoght door paelen, beflaghehen met yôre pinnen: jijnde dus de voorlige geltalten des plaatfen t'eenenmael verandert, door dien de moeraßen tot eenen vaften wegh gemacht, en, van waer men den vyandt vreetde, de velden onder waeter gefêt waeren. 't Gecheele leeggher, dat binnen sijnen omtrek wijdvloog, en by nae drie ueren weeghs, was, lagh rondtrom in sijn wal en graft gebraven; doorgaens fagh men vuerbaekens, en, op de plaatfen, die meest blook laeghen, schansfen geleght, voorvien mit geschut en muskettiers, om af te keeren, die befonden te naederen. Geenen minderen yver wende men aan, in de verdere plaatfen byuten de werken alleins met voetangels te besaeyen, en wolfskuylen te graeven, die, door heymelijche oorsieken van ongeval, doorgaens gevaaer, de ruytery, inonfierderheit die van den vyandt, allerweeghen vreefe gemacht hadden. Ook hadt hy de drooghten, waeren 'er ergens die gemakkelychen toegangh belooften, met paelwerk afgeschooten. Een gedeelte der scheepen, die in een halve maen met haere hoornen teegen de stadt gefrekt laeghen, vaft geanert en met kabels aen den anderen gehecht, hadden de stadt alle hulp en kundtchap afgesmeeden. Buiten deefte waeren 'er nogh veel andere, die op de stroom en sêls op het mey om de waet hielden. En ook eenighe, die, binnen de kreeken gehaelt jijnde, met het gety vaft en vlot raekten. Daerenbooven laeghen binnen bequaeme inhammen, omtrent beyde de leegghers, andere vlooten, die den lijftoght en d'oorloghsbehoeven aanbraghent. Jae sêls deedt het bootsvolk, 'twelk gelaft was sîgh op den oever in een besonder leeggher, omtrent den Graef van Hoohenloo, ter needer te vaen, geen geringhien dient. De meteel werken praeld en met de wakkere niijverheit der foldaeten, jijnde eenie nieuwe vondt in deesfen tijdt, wêler arbeidt door verhooghten van loon te verfoeten een yuynneemende raedtsaemheit geweeft is, gemerket men hier door voorquam, dat de meenighe der huysluyden niet genoodfaect wierders, als by den vyandt, te vluchtent en de vryheit haeltelich te maeken, of eenen onnutten hoop delvers, te bloº om sîgh in eenieh gevaaer te steeken, 't leeggher t'eenen ballafte trekke. Maer wat hunne seeden belanght; die waeren, door voorfienighed van kriegstucht, soo verre van de bedorvenheit deefer eeuwige afgeweckent, dat dit leeggher den vluchtenden huysluyden en hunn vee t'eenen ãchern en toe vlucht diende. Sy verhuuerden hunner handen arbeidt, sy verkoffen eet- waeren, sy vorderden den gewaependen geldt af, in welker landen soo de Spanishe Ooverften gevallen waeren; geenen soo hooghen prijs hadt men
men kunnen opbrengen, om hunnen schendighen ooverlaft af te koopen. 

Sels fagh men de boeren 't landt tot onder de sterken des leeghers ploe-
ghen en befaeyen, soo verre gingh hunne gerustheid, niet alleen voor het 
tegenwoordighe, maar ook voor den toekoomenden tijd. En hy ervae-
renheit heeft men ondervonden, dat den geenen, die figh in't spoor van 
cee en glory benijveren, alle voordeelen en gemakken van sels oover-
voeldigh h'huys koomen, welke andere naeulijx door eenighe teegenstrij-
dighe middelen en flimme ganghen, bereyken kunnen. Want 't is onge-
looselijk, hoe see denavig opgelegenheit' den prijs der lijftoght heeft doen 
verflappen, daer in teegendeel hunne vyanden, die alles geweldelijk 
weghrooven, een alles gebrek leeden. Hierentuffchen was de Graef van 
Mansfeldt, nac dat hy de werken fierner vyanden alom hefstightht, 
beanghft, en, gelijk de natuur van een heevighge ontsteltenis is, konde 
figh een geenerhande raedt vaft houden, in eene ongefaedigheid, die hem, 
sonder figh anders te beraeden, niets soo gereet verwerpen deede, dan 
't gleen hy eenmaal hadt befoogen. Eerst hadt hy figh niet verre van 
Maurits befaanht, met soo groot een meenighge van gelchut, als of hy 
was gekoomen, niet om een veldleeggher, maer om een eenmael te taften en 
tooverweldighen. Hebbende figh aldaer tien dagen gehouden, en 
de ruuytery uyt Breedaa hem in den toewer bekommerende, niet sander 
gebrek daer aan te lijden, breekt hy op, en leeghert figh omtrent Hoohen-
loo, met hoope dat hem aldaer den toewer veerdigher uyt 's Hartogen-
boch foudé kunnen aengebracht worden, van waer hy nu arbayde, om 
tooverstroomendt waeter uyt het meyr in den ouden arm der Maefe te 
leyden, dan weederom voornam 's vyandts scheepen te verjaeghen, of al 
'tooverighe van zijn ruuytery te verdrijven, om fijnhen toewer des te vafter 
to verfeckeren. Ten laetsten vergaerdert hy een meenighge rijs-en takke-
boffen, figh gelaetende, als of hy daar meede oover de ondiepten der moe-
raffen was gefint in de stadt te breeken, niet soo seeer op eenighe vaftte 
hoop, dan om niet te schijnen geen te hebben. Terwijl hy figh met het 
bouwen van soo meenighvuldighen eenflagh vruchteloos opheft, en 
t'aensien der fteede, als ook 't verwachten der beffetelinghen, die hunne 
hoop al en alijk op hem gevest hadden, niet toelieten, in eenigh ander ge-
weft fortuyn te hecken, wierden 's Prinfen werken, geduurende 's vyandts leed-
idighet, waeker gevordert. Maer niets was 'er, dat hem soo grooten on-
gemak baerde, dan het kleyn getal der soldaeten, die door arbayden en 
waeken by nae 'eennemaal waeren afgeslooft. Dies men beflou de Vie-
fen aendermael te bidden, hunne bondgenooten, van welker troepen fy 
nogh onlanghs grooten dienst getrokken hadden, in dit nootweer niet te wil-
len verlaeten, die, nae wat 'e eenighen tijdrt gewacht hadden, dewijl 
Verdugo met drieduysent mannen om Slochteren bleef hanghen, ten 
laetsten vier verdien onderfonden. Ondertuffchen vielen 'er in't veldt verfchei-
den schermuttinghen voor, waer toe figh Hoohenloo vry veerdigher toonde, 
dan 't noodigh was. Verder is men niet gegens, aengefien noch Maurits, 
voorsichtigh booren den eyfch fierner jaeren, tot geen hoofstreffen ver-
flaan konde, nogh Mansfeldt hoopen 'tleeggher t'ooverweldighen. Maer 
de stadt was onophouduylych beschaedigd door 'tgelchut, waer van Maur-
its in oovervloedt voorliene fijnde, de huyfen doornaegelt, en de meeste 
ftukken der beleegherde ontreddert hadt: en men diende figh nu reets van 
galerijen, die tot aen 't bolwerk, gemaakt bytten om de wal, gevordert 
waeren. En teegen 't Noorder ravelijn, waer voors men minst bekommert 
was, en wel niet aan de stadt vaft, dan echter met de graft omcingselt, 
werdt by nacht een biesbrugh gelaegghen. De soldaeten, die 't beklommen 

had-
1593.

HUGO DE GROOTS DERDE BOEK

hadden, verraffen en 'ooovervallen de befettelinge, die achteloos op hunne wacht hier en daer verfroyt laeghen; volgens 't beright gedaen door die figh verkloekt hadden de geftaltenis te beflichtighen. Eenighe weynighge, die't met de vlucht ontkoomen waeren, vervulden de stad aller weeghen met vrees en onfteltenis. Selfs al te vooren hadt alle eerbiedighe doort hooghegefh de fchop gekreeghen, en de gehoorfaemheyt uyt: want hy, wien de ftevooghy 'gygently toequam, voor 't belegh uyt de stad getrokken fijnde, was 'euytten; en niemant anders hadt behoorlycke hoedanigheden om dat ampt te bekleeden: waer door de werken, met'ts het vlotten en wankelen van raedt, meermaels op gebouwt en weederom omverre geworpen waren. En zelfs twee der geener, dien gedurende 't belegh de ftevooghy was op gedraegen, al voor deeven ooverleeden: een 'derde, op 't gericht van de waepenkring, roelopende, door een fleeen geworpen uyt een mortier plotselijck dootd gebleeven, en hier door alle gehoorfaemheyt uyt den bandt gepronghen. Dus vreefden de beleeghder niets, behalve hunnen vyandt, en Maurits hadt de schrik vermeerdert; wanneer hy, hebbende de brieven van Mansfeldt en hen onderchept, die licher fenden, dan, gelijk hy konde, behouden wilde. Gemerkt Mansfeldt, die nu reets belooot hadt te vertrekken, de beleeghder vermaende, hy hadden dieschalven den moet niet te laten fakkhen, daer by voegende die ydele hoop, 't hem te doen waere, om elders eenen aenflag te maeken, en den vyandt van daer te trekken. 't Leeven be- donghen hebbende, leeverden sy aan Maurits oover vijftien vendelen: in de ftaad, die ten vollen voorhen was van leevensmiddelen en buspoeder, vondt men feshondert foldaeten, die nogh fiek, nogh gequert waren. Maar buyt 't verdrag bleeven ter ftraff geftooten die deevene ftaad ver- raeden hadden, naerdien 't aenfêhouwen dier plaatse, en soo wol den voorighen als teegenwoordighen arbeidt, 't geheughen hunnes schelm- stuks verbitterden. En op eenen en den zelfden dagh heeft Maurits Geer- truyenbergh den koopers ontweldigt, en door de ftraff der koopers gefuyvert. Mansfeldt, van 't oovergeeven der ftaad verwittigt fijnde, en niet onbewust, dat fijnen ouderdom behuldigh wierdt, en raedt- flaghen, hoewel de flimte, nae d'uytkoomft 't meeste geloof vinden, en in d'ooren van 't gemeen een lietlijk geluyt flaen, vondt figh booven dien beanghft door de verdachte trouw der ingeheftenen van 's Hartogen- boch, en duchte dat die ftaad, gewoorn licht in roeren te raeken, en door geen besettingh verfekert, fijende de weelighhe voorfpoet der vyanden, en 't bijften verloop hunner facken, van Heer verwifelen moght. Want Maurits foldaeten, die toen binnen de fchans Crevecceur in befeitting laghen, hadden de froom de Diefe, die beneedden de zelfde ftaad in de Maefe loopt, door 't inwerpen van eenighe swarte ooverdwers opgefoopt, dies fy te rugh gedreven, 't geheele platte landt rondom onderwaeter fette: waer van daen de vruchten weghgehaelt, het vee fijn voeder be- noomen fijnde, de schaede eenigher befondere naar een algemeene vreee quam te dinghen. Men vondt goet die door vreeze niet te bedwinghen waeren, door weldaeden te winnen. Maar hem, die figh tot het belegh der fchainse spoeye, is Maurits voorgekoomen, hebbende de ruetryr voor heen geblonden, om den vyandt het trekken oover de Maefe, en het inkoomen in den Bommelerweerd te beletten: hy selfs korts daer aan met fijn leeghe de froom opgevaereen fijnde, heeft figh ruifchen de schans en Mansfeldt neergeflaghen, en, nae dat hy een groot getal fluk- ken uyt de naestgeleghe fteeden hadt doen koomen, hem, die nogh niet bezchant was, naerdien hy figh hadt ingebeeldt, dat de schans figh heeft

foude
foude moeten oovergeeven, gedwonghen sijne tenten te verlaeten, en
met seer eerlijk de vlucht nae't landt van Kuyk te neemen. Hebbende
frax daer aan een brugh over de Maëfje geflaeghen, als of hy't op
's Hartoghenoefch gemuint hadt, hieldt hy, door een valscche vreefe, den
vyandt op van nieuwe aenlaeghen ter handt te trekken. Eynedelij sijn
de Veldtooverften vertrokken, verfendende een gedeelte hunner troep-
pen, die den oorloogh in Vrielandt hebben doen toeneemen. Nae dat
Koevorden en Steenwijk Gröningen alle gemeenschap met de plaetfen
innewaerts aan den Ysfele geleeghen afgeeen, en de Vriese steeden
en schanfen haer de se en stroomen t'onnuyk gemaakt hadden, behield
fy niet meer dan eenen wegh nae Duytfchlandt, door de Bourtangh.
Deeëf wegh, die niet seer breedt is, doet sigh eerft op niet verre van den
Dollart, eenen boeefen van dien Ocean, tusschen wijdte uitgetrekte
moeraffen, die sigh in eenen wijdteuften omtrek verspreyden rondt-
om de Drente. Willem van Naflau, bekommerd op wat wijse hy den
vyandt sijn uytsterfe hoop beneemen moght, was in't begin des jaers,
door strenge koude en onfuyymighe winden des winters, op gehouden.
Hebbende sigh in't begin der Lente op se begeeven, siet hy dat Verdu-
gou, opgezfeen door kontfchap, de enge se troomen beften hadt, en sijnde
hem in sijnen laft verbooden tot eenen hoofftreffen te koomen, en boof-
vendien niet geraeaten, verder voort te trekken, al eer hem sijnen toe-
voer verfeekert was, heeft hy de aenlaeggeleeghe befeetingsh verfterkt:
van waer hy of door 't oopenen der fluyfen de velden onder waeter
fetten, of door't fluyten der felver, de van selfs ondergelooopen's t'op-
drooghen beletten, en alfo de sehagen onbryuyker maeken. Maer als
Verdugo een gedeelte van sijn krijgsvolk hadt gefonden, om de land-
en in Vrielandt te verwoeft, is Graef Willem, niet darrende die
schaede in de wint slaen, om de partyfchap, die in Vrielandt op hem
gebeeten was (sijnde den haet reeets oopentleij uytytgebaarsten) geen stof tot
lbeiter te geeven, ook selfs derwaerts vertrokken, en heeft de grenfen,
waer hy konde, teegen 't invallen der vyanden voor't toekoomende ver-
feekert: van daer den vyandt, door 't uyntstrooyn van valsche geruchten,
as of hy heel andere aenlaeghen voor hadt, bedrooingen hebbende, ver-
forght hy Koevorden, dat veyle dinghen gebreke hadt, van 't gheen' er
noodigh was. Dus is de Soomer doorgebrecht, terwijl de voornaemste
macht der partyen sigh voor Geertruylendenbergh op hieldt, 't welk oover
gegaen sijnde, heeft Graef Willem de troopen, die hy weederom ontfan-
ghen hadt, gebruukt tot eenen tocht te lande, en, nae dat hy alle de
schanfen tusschen Koevorden en de Bourtangh met verdragh hadt inge-
noomen, gelaet in de Bourtangh selyve, waer langhe tusschen Weede en
Munstenderlandt, de moeraffen seer nae van den anderen gefcheyden sijnde
(oover welke ook, vermits de Soomer en den arbeidt gemakkelijker als
naer gewoone te koomen was) eenen smallen wegh, als op eenen facht
opgaenden santheuvel, geaen was, voor vijf vendelen winterquartieren
to maeken, en hem met bolwerken te verfterken. Hy selfs is met het ouve-
righ gedeelte sijner troopen (naerdien hy verfaen hadt, dat'er onderlant
voor den vyandt in aentoght was) achter Gröningen getrokken, sijnde
door een al te voorbaerigh hoop verlokt, dat die ladt party seurde wif-
fen, soo maer Verdugo, die, blijvende in de sterkten der voorsteeden
hanghen, hulp verwachte, quam van daer te trekken. En ondertuften
ooverweldeigh Graef Freederick van den Bergh, gefonden door Mans-
feldt, met een sterke maght, om dat of's vyandts beffetinghen, of de
naertuer der plaetfe d'ooverigh toeganhen gefluooten hieldt, het steede-
1593.

Vende, 1593, van eenen vruchteloo- pen
sen aanflagh op de Bour- tangaal, beleeght
Koevorden.

Veel ram- pen in't Spanisch leeght.

Dit Prinse fijnen aan-
flagh op
Brugge, mistuik fijn-
de, valt in een fiekte.
De Nederlandsche Historien. 197

vertrekken onder weeghe gefonken: de schult van 't een en 't ander ongeval had men den levenslyden by nacht te wijten. Maer in 's Konings leeghe, alwaer 't geldt weederom schaers geworden was, begon de mytery op nieuw t'onttekeken: neemende de beroerte haer begin van de Spanjaerts, met foo groot eene onercbidedigheid teegen Karel van Mansfeld, hunnen Overften, se den toever aan hem gefonden plunderden: welker floutheid andere landtaerdens wel langh verfoeht haden, maer fiende, dat den muytelinghen hunne foldy wierdt aengebooden en die figh genuif hie'len onbetaelt bleeven, wel haef den felven wegh infloeghen: en hebbende hunne Hoofden, die se waenden hunne beroerten niet ter goeder trouwe te meenen, uytgelocht, verkiesen se, met algemeene toeleemingu der rotefellen, tot hun hoof, den aller-verachtsten en geringhiuften uyt den hoop. Dees vijnde heer van 't leeven en de doodt fijner spitsbroederen, is yder ten schrik, en bevreet voor hen alle, en houdt niet alleen fijn maght voor een tijdte te leen, maer zelfs het leeven, bedraeyt in gelijck gevaer, 't fy hy die heerschappy aenvaert, 't fy hy die weyght. Hoe groot de verwarringh onder hen is, hoe fêr fy verwildert fijt, terwijl se figh eenen raedt verkiefsen, figh felen weten faellen, en geenerhande misdaedt onder hen ongefrgtract gelachten, bekennen se de noodtwendigheid des reghts, en fijn selve getuy-ght van dat wordt, 't welk se allermeeft ooverstreeden. Een voedfèl der baltseurghie moedtwil dekeaer soldaetens was geweeft de al te schefelijke spaarfaemheid der Spanjaerts, die 't opfigt oover de geldmiddelen hadden, en intrekkhen de vormederiingh der foldyden, welke Parma, of tot belooingh van uyttekekenden dient, of om yemandt in 't betoender te begunstiignht, hadt toegeeftan. En niet alleen wierdt de felfde verwor- heit op de grenven van Frankrij, maer ook in de besettinghen der Hoogh-duyfticke vloote gevoedt, door plunderen en 't lichten van tollen en schattinghen, alwaer de stadt Nuys, fiende dat eenighe hunner besette-lingen on boof waaren uytgetrochen, al d'overighie soldaeten, ter poorte heeft uytgedreeven. Waer op meer andere, die maer de gelee-genhet treffen konden, gevolghe tijnde, den soldaet geleert hebben sijne gierighet te maetighen, of meerder krachten in te spannen. Seeven vende-lens, die binnen Rhijnberk in besettingh laeghen, en van gelijhen buy- ten gehoorfaemheid gefpronghen waeren, hebben niet eenen Overften, als d'andere, maer eenen Raedt van eenentwintigh soldaeten, oover hen gekooren; en deeaer waerdigheid doorde nicht altoos, maer wierdet by tijden verwiffelt. Sy vorderden de vrygelden en tollen van d'omleggende laen-den, met beeter krijgstuht, als onlangs onder 't bewint des Overften selve gescheidt was. Dit inkoomen, naerdien het binnen veertien maenden by naer hondertduyfent guldens uytgemeakt had, wordt hyen voor een gedeelt de hunner foldyden aengereekent; 't andere betaelt, en quijsfigurel-dingh van 't voorleedene vergunt. Op deeaer voorwaarden is Graef Her-man van den Berghhe meen den ooverkoemen, en als toe van veelhen be-schuldight de achteloofth des Aertstiffchops van Beyeren, die met weynigh koften sijne stadt hadt konnen weederom krijghen. En met Parma was hy reets daer oover eens geweef, maer hebbende voorgewent dat men thans de komft van Ernft moest afwachten, gaf hy nit duyfti-ljik te kennen, door wat beweeghen hy gedreeven wierdet. Dogh dien van Holland, vry van deee plaeghen, hebben 's hemels rampen gelifae-gen, toen op 't synde daghs een geweldige storm een vloot van vijftigh scheepen, die in 't Vlie op anker, en feylreem de reys nae Italia-nen te neemen, laeghen, op eylanden en droogthten strandende, bedrie-ghelijke

1593.

Mystery onder 's Konings volck.

Regereerigh der muntelinghen.
En ontvan- 
ghen met groote 
vreughde der Neder-
landers.
ERNESTUS, AERTSHARTOG VAN OOSTENRYK
GOVERNEUR GENERAL DER
SPAENSCHEN NEDERLANDEN.
Dees hadt het al voor langh verdrooten, dat hy, onaengefien sijn geboorte en regh tot de kroon, alleen op voorwenden van Godsdiensf werd verworpen, en niet wyynigh Printen boovendien betuygende, dat hen deede reeden weederehaldt van sijn party te kiezen, en hem alle onderfstant te bieden, dat sijn krach- ten bijster verkwakt, en ander naet aen hunne hooghste hoop gekoomen waeren, vondt sij in onfeckerheit geflinghtert tuflchen sijne vrienden, die sijne eerlijke sandvaltigheit precelen, of raeden tot'tgeen hem voor- deelight sijn soode. Ten lasten, 't fy hy geloofde dat hem niet heylighers als de ruft sijns rijx behoorde te sijn: 't fy ook hy sijnen voorighen wegh veel eer door gewoonte, dan met oordeel ingegaen was, heeft hy de Roomfche onderwijsingh aengenoomen. Waer aen den Spanjaerde sijn soo wyynigh keerde, dat hy naederhant nogh veele jaeren langs sijnen haet en waepenen achtervolghde, en niet langh geleeden hadt hy de steed- den in Pikardyen, naet aen den Nederlantscchen boodem, door toedoen des Hartohen van Aumale, den eedt van getrouwighheid aengenoomen. Ook hadt hy te Roomey by Paus Klemens, en die 't grootste gefagh in sijnen raedt vonden, langh gewelt en dreygmenten te werk geltelt, om te beletten, dat 's Koninghs bekeeringh geen vergiffenis moght oopen vinden, hem noemende een hervallen ketter, en in sijn nieuwe Gods- vrucht eenen huychelaer. Maer in 't begin beyde de partyen, soo wel die hy afgegaen, als die hy toegevallen was, verdeacht geweet sijnde, heeft hy naederhandt door een heylame gemaecthheit, met deeye in het hooghste bewint des rijx te stelden, gene vryheit in hunnen Gods- dienst en een gedeelte in de bedieninghen te gunne, alle hoop oover troffen, en die hy voooren feer verre van den anderen verfchevyden waeren, bevreedigdt; uytgenoomen wyynigh, onkundigh what en hoe grootse voordeelen fy genooten hadden, en wien noyt eenigh geluk, nog eeni- ghe wraek heeft konnen verfaedighen. Eer langh daer nae, wanneer door beftaht de koophandel weederom aen 't wakkeren geraekt was, en, gelijk 't gewoonelyk gaet, de gemeene man sijn in de ruft kreegh, hebben de maghtigste steeden; en met deeye de hoofftadt des rijx, Parijs, be- neevens de hoofden der weerfspannellinghen, sijn onder gehoorfsamenheit begeeven, door hunne onderlinghe tweedraght, en uyt vrees voor uyt- heemfche heerchappy. Den Hartogh van Majenne tot Bruffel gekoome, hebben de Spanjaerds geooredeel, dat men, als strijdighe teegens hun- ne raedtslagaeh, behoorde in verfcheeryng te neemen: dan Ernft, forgh- vuldiger voor eygen achtbaerheit, heeft het teegengehouen: welken raedt noghtans dat'oppering of partychf ten spoore gedient heeft, om sijnen even by den Koningh te bevorderen. Eeineighe door hyn eyghen drift of de konfenaeryen der Spanjaerden weederhouden sijnde, hebben hunne vorderens en vrede van allen verachtert. Infonderheit het onruitghe Pikardyen, en andere omleggende landen, die door naeuerfschap van Henegouw en Artois en 't geweld der Spanjaerden nogh dwars bleeven; en in 't begin der Lente hadt Karel van Mansfeldt, die in deeye geweetnen oorloghde, aler 't onderfstant, door Henrik derwaerts gefonden, wasaen- gekoome, Kapelle, een steedtjen in 't landt van Thieraffe; wanneer de graft gedrooghht sijnde, de val beftortnt wierdt, met verdragh ingenoo- men. Den koningh selys korten daer met een leeghre op de feldje graven genaerdt sijnde, heeft sijgh voor Laon te niedergellaehgen. Nae dat hy de Soomer aldaer doorgebracht, en Mansfeldt, die 't belegh foogt op te flaen, hadt doen vertrekken, is de stadt onder sijne gehoorfsamenheit getreeden. En de Vereenighde Staeten hadden Henrik geldt ver- fchaft.
HUGO DE GROOTS DERDE BOEK

1594.

schafft, op voorbedingh, dat hy sijn waepenen in Nederlandt foude
voeren, 't welk Elisabeth in 't oogh flak, die wel voorfien konde, dat
met den oorloogh ook haeren dienst en achtbaerheit fouden uyt hebben.
Verscheyde geruchtten, dat den koningh sijnen Godtsdienst hadt verla-
ten, door Hollandt en Engelandt gelooopen hebbende; gelijck by naer gee-
ne faek meer 't oordeel en de vrye praet van al de wereldt onderworpen
is; baerden in de gemoederen van een yder afkeer en verbolgenheyt,
amer in hen die't met den Roomfchen Godtsdienst hielden geen geringhe
hoop, dat de kerkfeeden in andere landen aengenoomen, ook alhier
fouden konen in oopenbaere oeffeningh faemen gaen, en, gelijk Vrank-
rijk daer in 't voorbeelde van Duytischlandt, soo ook d'oooverighe dat van
Vrankrijk volgen. Maer't verbondt en de vereenigingh met den ko-
ningh in weerseltsche faeken is in weesfen gebleeven: op de Godtsdien-
sten heeft yder beraemt volgens 't aengenoomen gebruyk en den eych
vijn sijn welflant. En de Staeten, niet onbewuute, dat de vyandt door
heysemblige konfenaeryen teegen hen woelde, hebben by plakkaet verbooo-
den eengerhande schriften, 't wenstant van den lande scheadelijk, on-
der't gemeen te stroyen, gaftende op 't Inluyyner der felver acht te
neemen, en den Leermeefters, dien't ondervijs der jeught was aenbevoo-
len, haer eenigh quaet gevoelen in te beoefeningen: hier nae heeft de vyandt
sijn gedachten op vreede, deshe hunne naegevelden op oorloogh gewendt.
En naerden men hoorde dat den Aertshartogh, 't door 't vergrooten
van sijn leeghier den schrik en achtbaerheit sijner nieuwe Landvetooaghly
aller weesfen pooghde te verbreyden, heeft men in Engelandt en Duytisch-
landt geslonen, om vierduyfent voetknechten, met een kleyn getal ruy-
tery te lichten. Dit krijgsvolk wierdt geleidt door eenen veylighen wegh,
den vyandt onbeent, die vruchteloos figh nae den Rhijn begeeven hadde,
on hen aldaer 'ontmooten. Maer hier teegen wierdt de wervingh des
Aertshartoghens door armoeede en andere toevallen verhindert. Want het
regement van Francois Saxen Lauwenburgh, dat in Munfterlandt al-
lengskens faemenquam, door de Hollanders geöffenden sijnde, is ten dee-
le verloopen, en den oovergebleevenen heeft de Graef van Oldenburgh
den doortoght by sijn landen geweyghert: ook vergaerderede Chimay
drijgsvolk uyt Vlamingen en Waeden, 't welk hy hadt verlekkert met
de hoop, dat se in beffentingh fouden geleght worden. Maer als men
hadt begonnen hen onder Verdugo te veldse te brengen, is een groot ge-
deelte derfelvver verloopen: d'oooverighe sijn door stiekte en gebrek ver-
flomten. Een ander regement van Swartenburgh is ten deele door den
vyandt, ten deele door de boeren by Karpen en Aken verlachte. An-
dere sijn in Hungaryen ten oorloogh getrokken. 't Nieuw krijgsvolk dus
verdweenen, 't oude weederpannegh sijnde, quam de grootse hooph, die
men te vooren gehecht hadde, van met dartghuyfent man, en met een
verdeelde macht, op deele en geene sijnde des Rhijnis te oorloogh, hen
geweldighe te ontchieten. Sels is den Aertsartoghe, wiens aenkomst
by soo groot een verlangghen te gemoet gefien en bejeegent wyert, nu
in sijne teegenwoordighe, wanneer sijne leedigheyt, sijn minnejaclt,
en sijne stekten ter kennis van een yder geraekten, in geen mindere ver-
achtighing gekoome: soo verre dat hy door smaetsschriten en schimp-
dichten leelijk geheekelt wyert. Nogh heeft tot belasthing sijner acht-
baarheit onder de Nederlanders gedient, dat hy eenighen flceden Spaen-
sche beffettinghen heeft willen opdringingh. 't Gheen die van Rijstel
en Naemen even halfterrijgh geweyghert hebben. Soo heeft het jaer de
groente der Lente gewaar wyert, is men te veldse gekoome, nae men
te
te vergeefs twee aenlaeghen gemaakt hadt teegen twee steden, die de partyen een geweldigh gewicht fouden bygebragt hebben. 's Hartogenbosch is het door 't geluk, niet gewoon diergelijke aenlaeghen steen licht te begunstigen, onduykel, naerdien de wacht, op d'aenkomt der soldaeten, door 't vallen van een steen, wierdt opgewekt. Maer in dien op Macbricht moet ook eenen misflagh der beleyders de schuld draeghen, gemet de hoplyuden, die de Prins te scheep voor uytgefon- den hadt, van sels den schrik op den hals kreeghen: en om dat het krijgsvolk, hen bygevoeght, de weeghen kennende, meer op vrybuyten, dan op dapperheit of manlijk aenbieten was afgerecht: ten ëy mischien yemant wil oordeelen, dat wy komwijlen soo weynigh den moet als d'uyt- laeghen in ons gewelt hebben; en mannen, die sigh in alle andere voor- vallen vol dapperheit en onveralght getoont hadden, by wijlen een noodlottheyge blooheit en als een schielijke beroerte oover den halsgetoort is. Van daer heeft Prins Maurits sijnen wegh oover den Rijn geno- men, om soo veele treffelijke daeden, voor dees in Vrielandt uytge- werkt, ten eynde te brengen, alwaer de troopen van Graef Willem en de nieuwe regementen sigh gemaentelijk vervoeght hebben: laetende den Graef van Hoohenloo in den Bommelerweerd, om met twee regemen- ten den Hollandtschen boodem te bechermen. Niet langh te vooren, terwijl het ëys nogh in 't waeter lagh, waeren de soldaeten van Verdugo op Delfsfijl, een schans gelegen; een d'Eems, aengevallen, en hun eerhe werk-wierdt bedekelijk aengeleght met groote flifte, waer by ëy daer nae, om ter schrik in te brengen, een geweldigh geschreeuw opheiwen: en hun aenvlieghen was soo verre buyten vermoed, dat'er op de feedijk, die, door een bijspreer misflagh der vernuftelinghen oover de graft geleght fijnde, aan het punt des bolwerks gesloten was, door de schielijke waepenkreet en toeloop een gevecht geschiede, 't welck eenen hachelijken uytflagh foute genoomen hebben, ten waere een schip daer om- trent met heffigh schieten, en de dapperheit der verdaedighers den en- valler, niet sônder merkelyk verlies der fijner, hadden afgewezen. Dit pas hebben die van Groninghen genant met geschkenen ëen den Aertsbar- togh afgeweerdht, om hem te bidden, dat hy 't fenden van den Opperveldtheer, met al 't gewelt van 't leegh, hen soo dikmaels belooft; niet langher ten algemeenen onderyangh, en in 't befonder ten verdere hunner feede, wilde uytstallen. Maer de Prins, weetende, dat men voor Brabantz meer bekommert was, en wel de heffer hunner troepen ingewikkeld in den Franschen oorloogh, heeft, nae dat hy de vesteinghoubwers hadt voor uyt gefonden, den wegh nae Keovorden genoomen, toegerust te gelijk tot den togth, en om, wen 't nootz deede, flagh te leeveren. Sijn maght beflont in tienduytend voetkrachten, verdeelt in sieven scharen; de ruy- tery hadt de middeltocht, maer insonderheit d'achterhoede, omringht. De reeden van deefhe nieuwe stellinghe van flaghordre was, op dat eerst de spie- fen, en eenigte flukken geschuts voor aen in 't hooft gefelt, 's vyandts ruytery (want op dit gedeelte fijner maght ftede Verdugo 't meefe ver- trouwen) breenen fouden; en de peerden flux op d'afgematte inforten. Ter flinker-sijde waren geplaacht de waeghenen, met den toevoer voor de beleegberde en de swerfte regementen. De echter sijde befloten met het geschut en de Vechtftroom. Ook hadt Verdugo sigh voor fijne wer- ken in flaghordre vertoont, om 's vyandts krachten en gefaltelenis te be- spieden, hebende een gemakkelijke wijk om sigh te berghen, of, wen 't hem schoon quame, opiet om te treffen. En Prins Maurits sels font in beraedt, of 't hem seekerer waere de moeraffen valt te maeken, en daer...
HUGO DE GROOTS DERDE BOEK

1594.

Verdug breek op d'aan-koomst van Prins Maurits, 't belegen van Koevorden op.

ooover den beleegherden by te koomen, of op 's vyandts bechanslinghen aan te vallen. Maer de Spanjaert heeft sijne regementen, die door langhen hongher afgemat, en op 't nae kendt gevaer ooverhoop geraakt waeren, sijnde 't oudt krijgsvolk van Parma, by naght en in stilte afgevoert, neemende sijnen wegh na Oldenfeel; aldaer heeft hy sijn leegheer neergeflaeghen, en den soldaeten, in plaets van betaelingh, met byut verfaegdheid, die de landen op den Duytschen boodem door troopen, en andere, welke met des te meerder graetighe gepluindt wierden, om dat de dogh in korten stonden onder 's vyandts bedwange te vallen. Een gedeeltte van sijn volk heeft hy oover d'Eems gevoert, alwaer het steedeken Linghen voor den Koning befget gehouden wierdt: een ander gedeeltte nae Groningen, om daer by 't gemeen, dat welspuituergh van aerdt is, en een fehelijke ontfteltenis, indien er yets moght voorvallen, in bedwange te houden. Na dat den dagh ontdekt hadt, dat de vyandt by naght gevlycht, en de werken leedigh waeren, en nae dat de beleeagherde, en die 't hunnen ontlette quaemen, elkander vol vreughe bewellekoomt en begroet hadden, is het naete geweef, 't gheen men to nogh toe hadt voorgenoomen, Groningen, dat in de jonghstverloope jaeren reets aan 't sfehokken geraakt was, met geweldt tot oovergaeve te dwingham, onaengesien het door wallen en bolwerken tweeflyt vacht was, en nogh aan leef toght, nogh aan oorloghs behoeftten 't allerminfte gebrey hadt; jae niet weynigh de voornaemfte leeden van Vrieslandt, deele stad, die den handel nae sigh fleepen soude, liever to vyandt, dan to bondtgenoot begeeren. De ruytery afgesonden sijnde, om alle toeganghen der vyanden by Steenwijk, Koevorden, en de Bourtangh te fluyten, is 'er een regement te Zutphen gelaeten, om den vyandt, wen 't nootd deede, op te houden; 't geschoot is oover fee derwaerts gevooort. Prins Maurits dan trekt door de velden, die als nogh het droevigh geheughen van soo meenighvuldighe nederlaegh der sijner naelieten: want van moeders sijde hadt hy sijn afkoomst uyt den huyte van Saxen, waer van eenighge in deele selfde beleeagheringh de doodt hadt weghgenoomen, of genootfaeckt nae een langhwijlighen en vruchteloofen arbeidt die rampfaeligh befittingh te verlaetten. Noogh hadt het sijnen oomen van Vaeders sijde niet weynigh gekoof, aldaer den borgerlijken oorloogh gestookt te hebben. De bejaerdtte die nogh in leeven waeren weijden de plaets aan, alwaer Adolf van Nassau leggeende, den byt dien hy den verflaeghen Grawe van Arembergh hadt uytgefchoot, en d'eerste leeghe sijner waepenien met sijn eedel bloedt beiparte. Ook bekende men de schaf en, welke Luidewijk van Nassau ingenoomen hebbende, te vergeefs op den avaal der borgheren en hunnen ernstighen yver tot de vryheid gehoopen hadt. Daerenbooven niet verre van daer Jammeninghen, en den oever, die door den nederlaegh van seeven duyften mannen ten vloek geworden was. Maer Prins Maurits en Graef Willem (want beyde hadden se hier te gelijk het hoogh bevel, fonder eenigh sevyer of tweedraght) om, oover verschrijdende de glory hunner voorlaetten, 't voorbediedtel dier plaetfen te verydeln, hebben de leegherplaetfen rondom de stadt verdeelt, en neemen de haare nae die sijde, alwaer Gröningen van Vrieslandt afgewendt, een breedt uytfight naer Duytschlandt heeft, en secker nergens was de stadt, soo ten opfignet der tooren en bolwerken gehecht aan de wal, als der bytfen werken, beeter gefkerkt. Maer al eer hy voortvaere met de beleeagheringh dier vermaerde stadt te voltrekken, fal 't, mijn oordeels, niet nutloos sijn, de gelegenheyt van dit geweef en de volken ons soo vaak vooroomende, dewijl wy die nergens elders hebben aengeroert, rontvouwen. De
De volken Ooverhijn, binnen d'Eems beloooten, zijn byten twijfel van aeloude vermaertheit. Hunne verfgefoghte oudtheeden zij, gelijk onder alle andere volken, door beuellinghen en versiertheeden onfeeker, aelar de Roomfche rijk met de waepenen ook het geheugen haerer bedrijven voortgefèt heeft; toen is de dapperheit en trouwe der Vrieten vermaer't geworden; den naem der Franken is spaeder bekent geweeft; van welke een gedeelte Salii genoemt fijn, van de stroom, dien d'oude den naem van Sala gegeeven hebben, en gelooof wordt, door vermeerderingh eener lettergreet, d'Yffèl te fijn; en hier van hebben de Salijke weten hunne benamingh. Wie de fichters en den eerften oorproogh deefer volken geweeft fijn, soude ik niet meer konnen verhaelen, als van geheel Duytschlandt, fijnde fels by d'oude een vaat gevoelen, dat het inboorlinghen fijn, die het Landt bewoonen: dat is, dat in die tijd, toen eerft het menfchelijck geflacht, gedreeven of door vermeerderingh van ftammen, of door begeerlijkheit, fijgh oover fêe begaeven en woon-plaetfen focht, 'er geweeft fijn, wiene ook deeven uytterten oever des Oceans ten deele gevallen is. En ondertuffchen wil ik niet ontkennen, dat een gedeeltie der Normannen en Saxen, en indien' er eeniègh andere volken door hunne fcheepen die fœkxt in bedwangh gehouden hebben, in deefc geweven oovergebleeven fijnde, gelijkerhandt de feldfèecden en eene heerfchappy hebben aengenoomen. En op 't felfde voorbeerleid hebben ook deefc de meenigthe, die geweldigh vermeenighvuligheid, in de naeftgeleeghen landen en verder uytgebreid. Maer booven al is feer aenmerkeliègh, dat twee rijken, der Franckhen in Gallien, der Engfelichen in Britannien, hunne eerfte beginfen van deefc en de naeburgerig volken gekreegen hebben. Hoedaenigh hunne binnelandtsche beftieringh, hoedaenigh een weefen van Staet, in die onbeschaefde eeuwen, onder hen geweeft fy, soude ik niet ten vollen konnen verfcheeken; dan allene be- vinde ik, dat van hunnen eerften oorproogh af Koninghen oover hen gefelt geweeft fijn: echter soo niet, dat door deeven naam een onenynig-hte en onbepaelfde maagt beteekent wierdt: maer dat, gelijkerwijs door geheel Duytschlandt, 't hoogfte gefagh by het volk en de Prinften ge- weeft is. Doogh nae dat Duytschlandt en Vrankrijk onder eene heerfchappy vereeniget, en niet langh daer nae weederom van een gefcheeyden fijn, hebben de volken, gefecten tuffchen die beyde, gearbeidt om fîgh in vryheid te handthaeven, de vorsten om hen onder hunne heerfchappy te trekken; alles was vol beroerten, niets beftendigh. En het Chriften ge- looph, niet by alle volken gelijkerhandt aengenoomen fijnde, heeft, gelijk de gemoederen, fôo ook de regeeringh van een gefcheeyden, naerden eenighe, bekoort door fîgh van heylighheet, fîgh liever de gehoorfaemheid eener Priefterlijke heerfchappy onderwierpen: andere, en die wijfèr, veel eer eene oorloghsvoorft en waepenen fôghten teegen de woelfe vol- ken, die hen te waeter en te lande beproghen. Hier uyt reellen onder hen oorloegen, en hoewel fôe in den Godsdienssto over een quaemen, echter hebben de gefchillen geen eynde genoomen; welke onder verwe- loos voorgeeven van Godtsvrucht, en daer uyt met geweld en tewaerdue door verfcheeyden konftenaerien beleidt wierden. Dus hebben de Biffchop- pen en Graeven, fijnde de Batavieren onder hen verdeelt, te gelijk daen- grenfende volken, yeder die hem naeftlaeghen, ooverweldigh. Want die van Zutphen, aen geene fijde d'Yffèl d'eerste die men onmoet, fijn onder Gelderlandt getrokkhen. Die aen dees fijde, welke eygentlijck het Landfschap van Ooveryffèl genoemt wordt, en die hunne beëendere nae- men draeghen, die van de Twent, Salandt en Drente, fijn door de Bif-
HUGO DE GROOTS DERDE BOEK

schoppen van Utrecht beheerdt geweeft. Maer dat gedeelte van Vrielandt, 't welk binnen 't Vlie gelegen is, heeft, nae langduerighe weëripanning, sigh onder de gewoonten en de heerchappy van Hollland moeten schikken. Die oover de meyren woonden, hebben den oever teegen oover hen in een oorloogh en afgrijzlichen gevechten ingewikelt, meermaels ooverwonnen, dan tongerregdacht fijnde, om dat de Graeven van Hollandt 't voor een weederweerdigheid opnaemen ter beede te heerchen, en sy op hunne aeloude vryheit, en die naer hun gevoelen, by handverfchen der Keyfêren was bevestigdt, ftonden. Dus oover den gemeenen welfant naeftwaende, verkooften sy eenen uyt den hunnen, dien 't hoogbewint hunner faken wierdt opgedraegeth, onder den naam van Heer. Maer Gröninghen, een ftaet, die van outds de sterk-gle in Vrielandt is geweest, wordt de bequaeme gelegenheit van d'Eemsfroom, en de aengrenzingh aan Duytschlandt verheeven. Hier van daen is 't, dat die ftaet, booven haere fiere trojftheit van aerd, eer- tijds had darren hoopen, datse als hooft van het geheele Landtchap, en vervolghen tot aen d'Yffêl heerchen foudde. Dan 't geluk des oor- loghs deeke hoop te leur ftellende, bepaelt de grenfen haeres gebiedts tuftchen d'Eems en Lauwers, niet fonder merkeliijke laft der Ommelâden; gemerkt 't vertieren hunner waren hen verbooden was, ten sy die alvoorens in de ftaet to koop gebragt wierden. Tot veltigingh deeke moogenhet, nae datse, door verbonden, en 't gebruyk sigh de naam van reght hadt aengemaaktight, heeft men nee uyttheemche vorsten omge- sien, en die meermalen verandert, aen wien op den eernaam van Be- fchermheeren, schattinghen betaeldt wierden, met voorbedingh, dat hunne wetten en gewoonten ongekreukt bleeven: dit was voor eenighen tijdft feer aengaenmly en fimaelij, soo langh de Prîfen toeyden, om de gunft der gemeenten aen te fokken; welke nae datse door groothet en afgunft is verforven, heeft doen blijken, hoe schaendelijche gevolgen voorbeeld van dien aerd hebben; fijnde den Vorsten ingebooren, 't gheen hen eenmael is in handen gevallen, door alle middelen te behou- den, en de schatten, die men hen heeft begonnen by te fetten, komt gehoorfaemhede en gewillige verplichtingh te befwijken, allerweeghen door gewelt te vervolghen. De ftaet derhalven halferrigh, nogh ver- noeght met de vryheit, nogh het jok der flaevervye duldende, daeren- booven ook veeltijds door invendighe geschilhen gefchoeft, heeft, uyt weerfin van Heeren, Heeren voor altoos aengenomen, fonder deel te hebben aan een geluk, om welk andere volken de waepenen in de handt neemen. Dus heeft 't cerrorijds met de Bilfchoppen van Utrecht befoght, en feedert, uyt vrees voor de Saxen, onder de heerchappy der Oovert- eemsche, Gelderische, en ten laeftlen onder den huyfê van Ooftenrijk vervallen fijnde, onaengesien soo geweldighe schupperingen, altoos de fierheit haerer glory in den boefem gedraegen, behoudende onder die van Ooftenrijk het reght van hunne eygene magiftraeten te verkiezen, uytgefont dert eenen gefant des Vorsten, die in de Vergaederingh des Hooghenraedts, welke de kennis der faken raekende de landen was aanbe- vollen, de voorfittigh hebben foudde. Sijnde in deefen oorloogh, waer in niets onberoert gebleeven is, door geweldighe en fwaere muerteryn gefoold, isfe ten laeftlen onder de Spaensche heerchappy ter meerderget, met een schijn van vryheit: niet, gelijk andere fteeden, om verchil in Godsdiensft: want als men door verwoude ftrength van plakkaeten de belijders van den nieuwen Godsdiensft wreeeldig vervolghede, hebben deeke, alleiefs verdreeven fijnde, sigh in die ftaet, als in een veylige ver-
verblijfsplaats, kunnen begeeven: maer om dat de Vereenighde Staeten
een heevigh gecifl ontsteecken tuschen haer en d'Ommelander... t'fy naer
waerheit, 't fy uyt gunft, ten voordeele des Aedels gevonnh hadden: is
den Spanjaer, loover fijnde, der steede gunfhig geweef, waer door
ehem 'tbestfier oover d'onderhoorighe landen toevieli door dit eene gedree-
ven fijnde, om den avfallighen Rennebergh te volghen (foo geweldigh
heeft de wracklucht en de begeerte om eenen opgevatten haet te voldoen
de gemoederen booven alles ingenomen) hebben te hunnen Godsdienvt
en verbonden verworpen. Besettingh in te neemen haddenfe, gelijk hier
vooren verhaelt is, geweyghert, en dit beddingh met den Koningh gemaakt,
de hen nogh meer andere verlightingh van belastinghen hadt ingewil-
light: maer drieduyfent uyt de gemeente waren in Spanfchen dienft
den
aengenoomen. 't Uitheemys krijgsvolk was tot neegenhondert in 't getal
in de voorsteeeden geleght; liiftoght, grof gescifht en buskruyt was hier
in foo grooten oovervloet, als naeuilijx ergens. 't Leegher wierdet wat
verre van de stadt ter nedergiclaeghen, op dat het grof gecifhut der steed-
de te minder schaede deede, terwijl men beeifiig was met figh teegen ge-
velt van binnen en van bytuen te beichanfsfen en de werken vaft te ma-
ken. Tusschen twee stroomtijens, 't Hoorn en Schuitendiep, die; spruy-
tende uyt de moeraffen van de Drente, door de graven van Groningen
loopen, en door het Reydiep figh met de fee vermengen, strekt figh
uyt ten hooghge, drooghe en gelonde vlakte. En naer dien men niet
maghts genoehg hadt, om de geheele stadt r'omringheen, heeft men goeds-
gevonden die van deefje fijde aan te taften, en van daer den vyand, wen
hy moght aenkomen, te verwachten, fettende door 't op flouwen derge-
mele riviertjens alle d'omleggende landen onder waeter. En door erwae-
renheit heeft men ondervonden, dat de waeteren naer by de steeden geen
meederen dienst doen met den vyand af te keeren, als schaede met den be-
leeherden alle ontfet van bytuen te beneemen. Ook heeft de Prins eenigh
daeter doen graeven, om door de zelfde 't gecifhut teegen verschehyde
schanfsen, die dooraens hier en daer door 't landt versprieht laeghen, te
gemakkelijker aan te voeren. Sommighe die verlaeten waeren, heeft men
fonder moeyte in fijn geweldt gekreegen. De aenfielijkhe of allen
was de fchans van Auwaerderfijl, welke den Hopman met meerder
standvastigheid, dan de jeegenwoordighe noodt scheen te versyfchen,
verdaehighde, dice de soldaeten, brandende in drift om den moort hun-
nner spatbroederen, 'tjaer te vooren in de zelfde plaets gepleeght, te wre-
ken, brughen en ladders by een gerukt hebbeinde, met foo geweldigh
een vurigheyt ten fform aenvallen, dat de overgave, te laet by die van
binnen aenbehoeden, geen plaets kon grijpen; Jae felfs het teeken en den
laft, om toe te vlieghen niet afgewacht wierdet. Dus ginght 't op een
wreefielijx moorden, dat door een schielijken brandt, by geval ontaaen,
verfaert wierdet. Deefje fchans ingenomen fijnde, quam den tevoer
naer waeter uyt Vrieslandt vry gemakkelijker in 't leegher; waer by die van
Embden ook niet weynigh fonden, tot dat Verdugo hen door dreycme-
nten aefchrikke, van hunne geneegenheit voor den staat te feer te doen
blijcken. De beleeghder deeden uyt de stadt en de voorstadt eenigh
tuuven, niet fonder geluk, dewijl die in de nieuwe werken op de wacht
laeghen, door den geduierighen reeghen waeren afgemast, en de aen-
shanflingen, door den yverflucht der krijghslieden, met meerder haeft
dan voorlichtigheid wierden voortgefe. Swaerdêr werk heeft men ter-
flont by der handt genoomen, en begonnen met graeven allengensks te
naederen beyde de lieden eener poorte, welkers eene door 't bolwerk van
C e ii
1594. de wal, d'ander door een buißenwerk wierdt verdaedight. Geweldigh heeft men weederfiets op den anderen geschooten, en 't grof geltuit doen donderen. Eeneijck en een werk van aerdige opgeworpen weederfouden eenighermanen 'tschieten, bruggen, poorten, toorens en gebouwen wierden om verre geworpen. En uyt onderischte brieven zon Verdugo was gebleeken, dat den oevervloet van buspoeder door nutteloos quiften, en andere toevallen by nae ten eynde gelopen was. Derhalven heeft men hen vermae, dat, nae emael se figh van hunne bondgenooten, die ten deele in Vrankrijk, ten deele door hunne eyghen tweedraght wierden opgehouden, verlaeten, en allerweeghen door de waepenen be- floaten faechen, geen oorfaeks van hunne eyghen verderf te weelen. Sy antwoordt, niet als beleegherde, maer als luyden, dient nee geheuhen hunner voorighhe achtbaerheit, en verfche krachten verhooveverdighden, en in alles, dat se nimmer door de voor treffelijkh te veldtooveren triaflae- loos angetaft waren. Echter was de geheele stadt niet in een gevoelen, en hier uyt rees slof tot tweedraght. De Gilden, die omtrent de gemeene faeken meerdere gefagh hadden, dan hen selver dienstigh was, sletten den Magiftraeten de geheele faek in handen, om naer hun welgevallen alles uyt te voeren, onlanghs te vooren, als men de beleegheringh te ge- moet dagh, hadden se gefanten om hulp gefonden. Maer de Nederland- sche steden, fergeloos in foo gewichth een gevaer, laatende sigh yder om 't feert aan geene faecke meer geleegen fijn, dan in den nieuwen landt- vooght te behaeghen, gebrak geen kennis om gelt te quiften, dan wel om dat ten meefchen oorbaer aan te leggen, waerom teegenwoordigh door ge- brek aan penningh de grootte faeken verlooren lIEpen. Derhalven fijn'er geweest, die eenen voorflagh deeden, van de stadt den Hartoghe van Brunfijwiek oover te leveren, welken raedt de Graef van Hoohenloo had foecken door te drijven, op hoop, dat, quam hy te gelukken, hem de landtvooghty niet ontflichen soode. Maer deewse hoop heeft de bele- gheringh afgebrooken, in't begin van welk men meermaels was in onder- handelingh geweest, thans onder schijn van de dooden te begraeven, dan weeder om de gevanghene vry te vellen, en veel diergelijke dekmantels: fijnde hen daer by vergunt stilltart voor weynigh daeghen, welken de fteedelinghen ten laatst of verlofghen verlenght te hebben, om onder- wijlen seekerer bescheit van Brusfel af te wachten, dat hen met reeden af- geflaeghen wierdt. Jarges, het voornaemste lidt der magiftraeten, eer- tijdts burgermeefter, en nu Kornel, fijnde een vyandt van de vreeë, en geweapnet met de tongh der Jesuiten, hadt het schuymer der behoestighe onder 't graeuw, dien uyt het gemeen nogh te hoopen, nogh te vreezen ftondt, op fijne fijde getrokken. Deewe dreychden den geenen die van de vyandt oover en weeder ginghen en die figh tot vreeë geneeghen toonden ter needer te maeken, sigh nogh van moordernogh van rooven onthoudende. Thans deeden de galerien en andere werken genoeg- faem blijken, dat hun bederf op handen was. Maer booven al liet het figh jammerlijk aenfien, wanneer vuerballen en granaeten by donkeren nacht in stadt geworpen, door hunnen brandt een helder licht maekten, en die van binnen met hoopen faemen rottende en eowelcheynde, om hunne buyfien, hunne middelen te redden, of door den brandt vernielt, of door de koegelen zelfs verachteur wierden. Sylx datse ten laetst niet meer weetende, wat hen te mijden of te verdaedighen ftondt, de geheele stadt met sehrik en jammerlijk gefchrey vervullen. Hier teegen gaeven de geesteliijke, en die de Spanjaert door geldt verplicht hadt, hunne befontere belaenghen den naem van getrouw en standvastigh voor den koningh
Koningh te blijven; en hebbende rechts eenighe der gener die in de voor-
stadt in beter tingh laeghen sijn verftout met schuytjens over de graft te
steen, en in fladt te koomen, sijn de door sommighe geroepen, door
andere afgewezen, ontfoont er een heevighe myterey, die in 't begin
niet fonder bloedtftortingh toegingh, dan korts daer aan door vrees van
buiyen aan 't bedaeren raekte. De Prins, om, door 't voortfetten van
den oorloogh, de beleeghterde tot raadslaeghen van vreede te brengen,
doet het grootste raevelijn van allen, dat binnen de graft was, en een
ovvandirijfheid van 't kafeel des Hartoghens van Alva, ondermijnen; en,
on deelte liet onder eenen anderen aenflagh te bewimpelen, dreyght hy
de sfterken, door 't grof geschut omverre geschooten, stormenderhandt
teven bemachtigen. Daer by waeren de befformers, sijn gelaetende,
as of ze door den geweldighen toeloop der ingefceeten wierden te rugh
gedreven, achter uyt geweecken, en 't buspoeder, in de mijnen verbor-
ghen, een brandt gesteeken fijnde, is het raevelijn gerspronghen, en een
groot getal menchen gemoet te de omliggende graften en verder tot
binnen 't leeghe: andere sijn in d'openingh der aerde leevendigh bedol-
ven. Ettelijke soldataen (Schotten waeren 't) daer op de breuk beklim-
mende, om, vervolgende de vluchende, gelijkerhandt in de fladt te
vallen, wierden hier in verhindert door 't breken van de plank, geleght
in plaets van d'afgechuote brugh; echter hebben ze de plaets ingehou-
den, en sijn door laken gevult met fandt teegen de musketschooten
verfeckert. En nu reeds waeren alle de soldaaten onf teeken in een
brandende begerde om dieper in te vallen, eyfchende alles te ver-
moorden, en begeerigh om die t'onderstebooven te keeren. Deefse
was de fladt, door welkers snoodd bedrijf alle plaetsen oover Rhijn nu
veernetjaar langh door den oorloogh yttgeput of bedorven waeren.
Dat het jammerlijk vermielen van zoovele schanssen en ftooten, en
't verwofen der landen, en zoo meeninghen bloedighen veldftalgh hunne beurt
ter wreake vorderen. Dit soude allen anderen ten voorbeeldte dienen,
den tijdt der seeghe door geen ydeele halfterrigheit te verwijlen, nogh den
overwinnenaer selsf door soo fier en trots een antwoord te belfpotten. Wat
was 'er doch glorrykher voor den Veldtheer, dan het reght der seeghe te
werk te fiielen teegen een weederfannigh te fladt, die sijn oover den
moordt en den rood der fiyne als nogh verheughde. Of hieldt hy 't gemeen
in boogher weerde, dan de schaeede en het ongelijk fiynver maegfchap, dan
de wreake over fiyne voorfaetren, geen reeden echter was 'er om te behou-
dene ene fladt, dien haere naebueren ondraeglijk wiek, die door geene wet-
ten was te buighen, en dien de vryheit der bondtgenooten nimmer soude ge-
trouw blijven, waer teegen fi sijn teeghen daeghe verfettende, hoe merk-
kelijk een bederf ffont huer befchooren, of, soo die betegelt wierdt, wat
anders, dan schande. Dus sprak men oopentlik uyt: en yeder hadt sijn
rechts ingebeelt braeven buyt soo rijke fladt te maken. Maer de
Prins, en die hem uyt den Raede van Staeten vergefzelfhaten, oordeel-
den, dat, om d'overighe oorlooghdaeden gelukkigh uyt te voeren,
't geenfints raedtsaem ware, den soldata tot wreedtheed te en ongebijn-
denheit teegen den bargher te gewenenn. Dus vondt men dienfligher
't verloef en de gefanten der beleeghterde te hooren, die, uyt verfhuyde
faetren, selsf uyt geestlijke, beffande, buyten de velfen quamen, en
de fladt, met al 't geheen onder hun gebiedt behoorede, aan den Staet der
Vercenighde Nederlanden vaft maeken, om, behoudens hunne wetten
en gewoonten, op gelijche voet met d'andere bondtgenooten geregeert te
worden. Sy hebben beftettingh ingenoomen, ter tijdt en wijle, dat de
nieuwe

Gröninghen
geregtighe
over.
niëwre regeringsh door gewoonte foude beveeltight sijn, en gesaemeltnik
met die van Vrielandt Graef Willem van Nassau to hunnen Lande-
voogh. 't In en uytheetemisch krijgsvoch is den vierenwintvithen van
Hoymaendt onbeschadigd uytgetrokken. De Prins sijn intrede binnen
de stadt gedaen hebbende, heeft den Protestantschen Godtsdienst herstelt,
de beelden uytgeworpen, en, volgens de bedingspunte, de magiftraat
gekooren, voornamentlik uyt de ballingen om hunnen Godtsdienst,
fullende 't oudt gebruyk voor 't toekoomende plachts grijpen. De geschil-
len van Stadt en Lande, die, eertijds tot waepenen en handtgemeenfchap
uytgebarfent sijnde, nogt niet bygelegt waeren, heeft men getelt
in handen der Algemeene Staeten der Vereenigde Nederlanden. En on-
dertuinten zijn van Bruifel in den Haeghe gekoomen Otto Hartius en
Jeronymus Koomans, gesonden als oover beionderen handel aan de ge-
melinne des Prinfen van Chimay, welke vluchtende voor de bitter-
haers gemaela, sijn in ballinghchip in Hollandt ophieldt. Aengaende
de vreede hebben ëe, niet naer weerde van foo gewigtigh een sieke, maer
alleen als in 't voorbygaen, gehandelt, brengende brieve van den Aerts-
hartogh, waer in hy wijdlyftigh van de laften en onkelys der oorloghe,
een van de wrochten, die ëe met weerder onder hunne voorrighe goooftseemt
keerens, en uyt den onderlighen handel, te verwachten hadden, heeft
gesproken. En dat noyt eenige geschillen waeren onysterfelijk geweekt;
dat weynigh oorloghen door de waepenen, de meeste door vreedebehandelingen
gelasted sijn. Dan nogt, foo men tot nu toe voor eenige trousoof-
heit was bedacht geweekt, immers waere de deught des hyus van Oosten-
rijk niet onbekent, nogt hy, als middelaer der vrede, verdacht te bonden.
Én boovendien, dat hy op geene andere hoop sijn waederlandt, sijns bower-
ders hof verlaeten hadt, dan om de Chriften volken in waere en trouwe
en dreadt te hertiffen. Den Staeten van hunne fijnde waer niet geraed,
den zeelighen voorspoed hunner faecken, 't hachelijk verloop hunner vys-
anden, liever 't meenighberley geval der oorloghe en de keerkanen des
gelix ten beften te laeten, dan den tydts, in welken fy niet eer den vree-
de geveen, dan aenbeden konden, waer te neemen. Hier op hebben
de Staeten, van onderen aen beginnende, treffelyk hunne faecke verdee-
dight, en geantwoordt voor hunnen godtsdienst, wetten en vryheiten,
welke eertijds by den overleeden Keyser Maximiliaen voor goedt ge-
keurt, door Mathias, broeder des Aertshartogh, met de waepenen
verdoodigd waeren. Dat fy fiedert, door de ouwerfytelyk die verwoest-
heit der Spanjaerden, tot de waepenen gedronghen sijnde, het meerlygerly
geval en lastuifel der oorloghe hen geraemt onbekenthake deelbeven,
maer dat Godt hen in allerley nootd en waere verdrukkinghen hadt byge-
faen: en nu, dezijl hunne faecken, foo door verbonden met magi lithge
Prinfen, als door eyghen dapperheit, in foo goeden plaat gebracht waeren,
daer op fiewende, hem lieter d'wytoomft hadden te beweelen, dan eenen
vyanf, wiens trouoofheit men hy foo gewijffe erroorenheit vaek hadt
ondervonden, te betrouwen, en om fonder de koningenhen hunne bondge-
nooten de waepenen af te legghen, hen ook door onderligh verdragh beno-
men was. Hier aan knoopen te verscheve voorbeelden, om aen te wiz-
sen, dat de vreede hen nimmen dan op bedrogh, af vruchtelooz, aangeboon-
den was: en 'er nu niet zoo veranderlijk voorgevallen, waerom men meer-
der fekerheit boopen konde. Want verre van daer, dat Philps fijn-
onden haet den Christelijken vreede ten welgevalle vergeetien wilde, lie-
ver hadt hy te dudelen, dat den Turk Europé phanderde, dan selfs af te
laeten van door waepenen en lißen 't inzeghen van vreemderijken te be-
loeren.
DER NEDERLANDSCHTE HISTORIEN. 209

1594.

loeren. ’t Gheen bewezen was door eyghen brieve van Philips en Willem Klement, waer in hy hem belaete, den Keyser door beloofen om te leyden: daer by doende, dat het geweld der Turken lichtelijk door geschenken van de Spàensche heerschappy kon afgekeert worden. Ook verweeghen de Staeten niet, dat de plechtigheden, om den vrede te verfijnen den Landtrooghden vierdt aanbevoelen; maar dat het reght en de maght om dien onderhouden aan de Heeren foont. En eyndelijk wat hoop, soo laagh ’t wtbyneffch krijgsvolk Nederlands foode, en de Spanjaerts, al ’t bewint in handen hebbende, opreghten meeningh des Aertshartoghen door bittere en vreede raadslaeghen omverre wierpen? Men froydeooover al, om den vrede des te haetlijcker te maeken, ’t gevoelen van niet weynighe onder de Roomsgesindhen, die ontkennen, dat men luyden van verschillenden Godtsdienft is verplicht woordt te houden: en de schaede- lijke gevolghehen van dit verdichtfif hen wel te reght op ’t hooft gedroopen waeren, terwijlde alleen uyt fught tot tweedraght allen onderlinghen han- del tuffichen den menijchen afbreeken. Want dat inderdaet die reght en eerlijkheid geene andere paelen, dan hun eyghen belang, fleten, hunne eerloofheit door geenen dekmantel bewiimpelen konnen; en dat hunne trouwloofheit hen niet laagh te staede koont, is, dat fy felfs een voor- beeldt teegen hen felven fijn. Ook haat het gemeen, ’t welk eer dan yemant des oorloghs wars is, nae dat hunnen haet door ’s vyands ver- fche schelmstukken vernieuwt was, eenen afkeer van alle hooft tot vrede gekreegen. Want de Spanjaert, brevveet voor de jeught des Prinffen, roemrughtigh door soo veele ooverwinningen, en ’t verbondt met twee Koninghrijken, hadt, om de groothet van ’t gevaer, soo verre alle schaemte voor eerloofheit ter fijden gefelt, dat hy, moordenaars gekocht hebbende, toeyde om door yeder moordfcheek in ’t befonder uyt te voeren, ’t welk geheele leegheers nauwlijck fouden te weeghe brengen. En noyt is er eenighen tijd geweert, dien de schandelijke van dierge- lijke schelmstukken meer haetlijck maekte, soo dat niemandt een opreghten vrede verwaghte van hen, die fonder eenigh ontfigf oover alle krijgs- reghten heen stapten, en de paelen die den haet fijn voorgefelt soo verre te buyten gingen. In dit zelfde jaer, dat men verfloght in hande- lingh te treeden hebben een Prieftler van Naemen, en daer nae ook een foldaet, die oovergelegoopen was, voorgekoomen op vermoeden, getrokken uyt de ongetvaegheid hunnes weefens, gelijk ooverlegginghen van soo gewichtgh een schelmstuk fwaerlijk te bedekken fijn, daer nae uyt vrees voor folteren, geoopenbaert den geheelen handel der aanlaeghen, die op den perfoon des Prinffen, op sijnen broeder Henrik Frederik, en op andere uyttweekende mannen in de Republiq waeren toegeleght: op yeder om befonder reedenen; op Leoninus, om dat hy de party des Ko- ninghs hadt verlaeten: op Aldegonde, om dat hy Parma tot trouwoof hoop teegen den Koningh opgeruyt hadt: op Oldenbarnevelt, om dat men hem geelooffe teegen den vrede te fijn. Die namen der moorde- naers waeren Michiel Renichon, en Pieter du Four: maer met meerder reedenen verdiehen de eerfte smeegers van dit schelmstuk by naeme gefeltet te worden, die, fijnde perfoonadhen van soo uyttweekende luyfter, en in vaste van glory te behaelen, figh tot die schendigh deadt verplicht hebben. Fuentes dan en Ibarra, Spanjaerts, en Stanely, die Deeventer verkocht hadt, en onder de Nederlanders la Motte en Barlemondt, erfen- genaem desouden haets teegen den huys van Nassau, en daer beneeven Assonville, die figh eertijds met de moordt des Prinffen van Oranje- hadn beoedelt, wierden door blijken by de luidvaeghe gevonden, of door

Renichon en du Four, omsgeticht van den Koningh en andere grooten, om den Prins en verscheyde hoofden in Nederland te vermoor- den.
door hunne vrywillighe bekentenis, nae dat hunne doodt belooften, en 'er in 't ontdeken der meedeplighthen geen belooningh te hoopen was, aen den dagh gebracht. Ook wieren verhaelt de belooffen en aentroostin-
ghen des Aertshartoghen: aen Renichon in 't befoender, dat hy hem rijke-
lijk en ten oovervloet beloonen soude: aen den Four, met deefche woorden: foø ghy volbrengt, 't gheen ghy my belooff, dat ghy den dwingelandt om 't leven brenght, sal de regte wexgh nae 't Paradys voor u oopen staen. En men vondt'er, die door dit bewijs fijnen acert, dien men voor vreced-
faem hadt geoordeelt, in teegende uytleyden, en wilden gelooff hebben, dat hy die befaédighe feedighheid in weefen alleen gemaakt hadt, om soo bijtijren verwoeheet te bedekken. Immers Koomans en Hartius, die, toen dit schelmvuk van Renichon uytbrak, nogh in Hollandt ware-
ren, ontkenden, dat den Aertshartogh in eenighen deele daer aen schul-
digh was, daer by doende, dat ook Barlemondt bereydt was, foø men 
hy vrygeley van den Staect en gijselaers vergunde, figh in perfoon reggen dien lafter te verantwoorden. Maer dewijl men hem op geenen anderen voet wilde laeten koomen, dan om, soo hy oovervuyght wierd, straf te 
ontfangen, is die voorwaerde verworpen. Om dien selfden tijt wierd Luidewij Lopez, Portugese, aen van Joostdecke afkoomt, Genees-
meester in Engelandt, in hechtenis genoomen, die, door bewiisen 

eenbrenghen, dat hy, mits genietende een somme van fijng'thuyften dukaten, hem van den Spajarta belooft, haat hoof 

ggeeven, van den Koninghin door vergif om 't leven te brengen, nee-
vens fijne meéplichtighe die misdaect met de doodt geboet heeft. De 
aenleggers van dit werk noemde men te fijn Christoffel Morus, en den 

tegheer van Fuentes, beneeven Stephany Barra, die figh toen te Bruffel 

opheild: dan Elisabeth, figh genoeghegende met die door brieven aen 
den Aertshartogh kortelijck oovergehaelt te hebben, betichte de Jesuiten 
met diufdaenighe gruwelen, hen noemende by naeme, en verfocht, dat 

die haat ten gemeenen voorbeelde werden oovergeleevert; niet op hoop 

van die te verkrijgen, maer om den Spaenfchen naam des te haetelijker 

swart te maeken. Meer diergelijke aenlaeghen van andere fijn'er aen 
den dagh gekoomen; en is te verwonderen, hoe groot een meenighe 

dem fijnen figh ontdekt hebben, welker lichtverdoening in 't beloo-

ven en in 't aenbrengen van 't schelmvuk eenen groot was. Op 't eynde 
deesens jaers is den haet op de Jesuiten in Vrankrijk leer verwaert door 
de naen Jan Chaftel, hunnen leerlingh, dien fijne meesters diet gemaakt 
hadden, van deene Koningh, leevende buyten de gemeenschap der Room-
dische Kerke, geen rechte tot de kroon hadt. Dees dan heeft den Koningh 

in syner weedekeeren uyt Pikardyen nae Parijs, mit een mes nae de keel 
gffleken, maer fijne majefeyt het lichaem buygende, quam de floot op 
eenen tandt aan. Dit schelmvuk heeft het Parlement van Parijs, niet 

vernoeght met de straff'e des felven, geboet, door het flchten van het 

huys fijner ouderen, op welkers erf ten spiegel geteelt wierd een vier-
kante spits van marmersteen, inhoudende 't vonnis gfftreken oover soo 
alsterlijk een voornemen; als ook met het bannen de Jesuiten uyt 
Vrankrijk. Want op deefche infonderheid leyden en Hollanders, en En-
geliche en Francische de schuld van diergelijke feyten, als die door lof 

van Godsverucht en dapperheid de jeught ooffeenen tot diufdaenighe gruwel-
en, daer by doende eenen oovervloedt van voorbeelden gehaelt uyt den 

rijken schat der aeloudtheit, hoe meeningherf een befonderne floute 

hadt befaen dwingelanden, die't gemeene heil te gronde hielpen, den 
voet te lichten. Van deese orde fal ik, naerdien ons hier geleegenheit 

verschaft
werfschaft is, en geene andere grooter gewicht aen de party hebben toegebracht, een kort verhael maeken. Den Stichter dier orde is geweest Ignatius Lojola, die in den oorloogh van Navarre, voor Pampeloone, door een wonde verwakt zijnde, lijfs als nogh dapper en krijgsbaartighg gemoet tot gerufter sorghen hadt gewenst: waer by nogh quam de eerf- lught om een geslaght en maetfschappy te stichten, aen welke hy, op hoop van haere toekoomende groothet, niet, naer gewoonte van dien tijdt, den naem van eenigh uytsteeckendt perfoanedy, maer dien van Jesu fèlve heeft gegeven. Met deelen t'aemen gerot lijfde die in nieuwig- heit behaeghen fchepten, hebben fe, met ongeloofelijke drift en nyverheit gevii infonderheid twee faeken, de maght des Roomfchen Paus en de rijkdommen van Spanje: en sijn fy d'eerfte geweest, die de vervallende faeke t'eeren treffelijken fteun gedient, en onberifelijke seden, benee- vens goede konften, tot nu toe verwaerlooft, ingevoert hebben, en sijn meermaleen gequeeeten door meenighvuldighe twiftfchritten teeghen vers- scheyde gefintheeden in Godsdiens, welke in dien tijden dien vyandlicht Roomfchen stoel besstreen. Dapper is den aenwas hunner glory in Amerika en Indien geweest, terwijff aldaer onder die woefte volken de heerfchappy van Philips door hun Christelijk onderwijs uytstreeen. En doorluchte wondereeken, als hen felfen weederwaeren, worden, mits de vergeleegenheit der landen, door ftoet opgeeven der vercheekeraers en lichtgeloovigheid geroemt. Andere loffelijkeheeden, 't fy dan inderdaadt of alleen in fehijn, vindt men onder hen in oovervloot. Daer sijn 'er in welke trouw en schaemte vereyfcht wordt. Groot is hun gefag op de gemoederen van 't gemeen, om de heyligheit hunnes leevens: en om dat fe, fonder loon te neemen, de jeught in taelen en lefhen der wijfheid on- derwijnen. In elke stad, en in yeder landtschap, hebben fe hunne oover- hoofden, een wordt 'er door de geheele werelt booven hen allen geteelt, te meerentiijds een Spanjaert. Sy gebieden wijsfelijk, fy gehoorfaemen getrouwelijk. Die in hunne orde oovergekoomen sijn, woonen niet alle te aemen: 't feheen een al te enghen bepaelingh te weeven, den aenwas hunnes eedgenoootschaps binnen de mueren eener wooningh te besluyten: want sels' gehuwde mannen figh onder hen begeeven, en niets is 'er, dat hen eer geleert wordt, als de vreef des dooods en alle menschelijke hertstoghten uyt te schudden. Maer voorneam- mentelijk worden by hen ingenomen, die eenigh befonder voorregh booven andere hebben; 't fy door uytfeekenheit van geef, 't fy door aedel- like afkoomst, of door rijkdommen. Van yeder weeten fe figh te die- nen, want niet min voorlichtighg sijn fe in 't onderfeheyden, dan in 't uyt- kiefen der vermuften; nae dat fe hoopen, dat figh yemandt in welspree- kenhheit, of door fchritten fal beroemt maeken. Door den aedel hunner meedegenooten vinden fe eenen toegangh tot de gewigtighste raedtflae- ghen, om hunne fchranderheit in 't naeSpooren, en om dat tot het uyt- vorschen van geheyen met heigtigher pijnbank is, dan de Godsdiens. Door erfbeugetighen en gefchenen tekken fe groote rijkdommen naer figh, welke konften, schoon fe laeft gekoomen sijn, hen in korten, bo- oven alle voorige ordens, in achtbaerheit en rijkdom hebben doen uyt- munten; sijnfe dienthalven, en om dat d'uytfeekenheit hunner seden in teegendeel die van alle andere fechijnt te befoehulgen, in hunnen haet gekoomen. Maer hunne benijders te booven gekoomen, hebben fe der Prinifen hooven in, door een loffelijke gemaetigheit: gemerkt fy, ge- bruuykende den middelwegh tuschen een slaefachtighg gedienstghiet, en een droeue laetdunkenheit, de gebreeken der menichen noogh vlieden,

Dij noogh
nogh naevolghen. Dit geselckap is het voornaemste werktuygh der Spaeense heerchappye, waer door hy eendraght in sijn rijk houdt, waer
door hy andere buytren in roeren stelt. Want hebbende sijn ingeboefent
in de gemoederen der geener, die den Roomseh Godsdienst aenbiden,
door Vrankrijk, door Engelandt en zelfs door Hollandt, spreken te
onder deef se wijduyghtig voor, aldaer teegen een opperhoofdighge rege-
ringe : en niet teegenlauende hen op lijfftraf den intreë binnen de pælen
is verbooden, des echter schrikt hen full gevaer nietaf van dat te beteakaen,
heymelijck in te fluypen. Dan de Keyser, hoewel de vreede reets ver-
worpen, en door de schildmuukken, die iz verhaelt heb, gehaet was,
hield nit op van nofhmaels een verfoek te doen, voorwende de ge-
meene belangen van geheel Duuytchlandt, om d’eer en achtbaerheit
sijns broeders te beforghen. En, op dat hy niet scheene alleen door reed-
denen aen te maachen, hadt hy te weeghe gebraacht, dat op den Rijxdagh
gehouden tot Reegegsboorh, uyt de Vorften en feeden, belfooten wierdt,
den geenen die halfterrigh voortvoeren in sijn felif en hunne naebue-
ren door de jammeren eenes altoos duerenden oorloghs te bederven,
door gewelt van waepencaen dor te dwynghen. Al t welk, gelijk
’t maer een ydel opgeeven was, en niet gelaekapen immer woorden en
dreygemenent te fullen ooverflrijden, daer voor ook aengenoomen
wierdt. Want naerdien den Turk, loo oyt, voornaemenentlik in die tijdt,
dreyghde die feeden in Hungaryen te oovervallen, hadden de forghen
en krachten van Duuytchlandt voor die van buytren niet te oweren. Dit
zelfde jaer was het den Staeten der Vereenighe Nederlanden een uyt-
feekende glory door Jakob Koningh van Schotlandt genoodight te wor-
den, om, neeven de Koninghen van Vrankrijk, Engelandt en Den-
marken, te faen oover de plegtighheeden omtrent den doop sijns foons,
des eersten, die hem sijne gemaelminne, dochter des Koninghs van Dene-
marken, gebaert hadt. Welke eere beantwoordt wierdet met een mildae-
digheid beweefen door uytfeekende schenkæden voor het koninghlik
kind, dat den naem van Henrick Frederik wierdet gegeven. Te gelijk
hebben de staeten by deef se geleegeehent vernieuwt hunne oude vriend-
schap met de Schottren, en de reghten van underlinghen handel tuifchen
de volken, beneeens alle andere verbonden met de Prinßhen van Neder-
landt, en ten lasten met Karel, gemaakt. Maer te vergeefes heeft men
gearbeidt tot een onderlinghe vereenigingh van waepencaen met Schot-
landt, Denemarcken en de Duytseh Vorften met hem vermaegchapt,
die in een vyellighe en ongemoeyde ruft faeten; nogh ftofs genooch he-
den, om figh in eens anders oorlogh in te wikkelen. Men hadt wel
inderdaet eenigh hoop gekreghen by Schotlandt, dat niet fonder reeden
was verbittert op de Spanjaertr, die seetert eenigh jaren herwaerts de
ruft van dat rijk door partychappen ontrufft hadden : waer door men
meerdere strenghe teegen de Roomsgefeinden heeft in ‘t werk geestelt, en
den haet hier uyt nogh hooghger gereeven sijnde, wierden er gevonden, die
de rechtverdiende hoop van Koningh Jakob op ‘t rijk van Engelandt de
dochter van Spanjean toegeeven, met reedencaen die voorwaer fonnder grondt
en vol ongerijnthhe waeren, dan die echter de bereydtwillighe sijnes
gemoes om hem te verongelijken uytweefen: maer en den Schoften Ko-
ningh en d’andere Vorften wierpen d’een op d’ander den aenvangh van
figh teegen die moogenheit, die allen onfaggelik was, te verletten,
willende niemant d’eeref fijn. Het gefaantschap, welkers hooft Walraef
van Breederoode, gebooren uyt doorluchten huyle, het woordt voerde,
en d’eere van den Staet bewaerde, vergeefchapt met Jakob Valk, door
Enge-
Engelandt weedergekeert fijnde, heeft met die Koninghin oover de facken hun gemeen verbondt belanghende geraedtpleeght. Aldaar is gebleeken den yverlucht van Elisabeth oover de fchenkaedjen, waer door men hadt ge-poooght de gunst des Koninghns van Schotlandt te winnen; verwijtende de Koninghin hen een fioo ontjidelighe grootdaedigheits, als welkter beloofte zichs uyttheemfche hulp van nooden hadt: en niet fioo feer door den gewoonlijken aerdt der koningshns, die niet kan dulden, dat figh mindere mooghenheeden pijnen om de hooghheit hunner kroone te bereyken, als om dat die loohe vrouw, en welke onder de flefte fleuwenlaerer mooghenheit hieldt, de efferenf der kroone in onfekerheit te houden, noodde figh, dat eene Prins, de naefteaen haer rijk en in bloede, haer door allerley gunst en eerbewijfen der naebueren ten erfgenaem geschikt wierdt. Dies voordert fy, naer ge-wooment in haere grampschap, den Staeten een gedeelte hunner oude schul- den, en dreyghde, fioo man haer niet voldeeed, met den Spanjaert vree- de te maeken: al't welk met alle beleefheit ontleeyt fijnde, hen eenighen tijd in ruft gelaetet heeft. En ondertuffhen heeft men, om alle reeden van misfnoeghen wegh te neemen, haere begeerte ingewillight, en vol- ghens dien fheepen en geldt tot verfckingh van haere vloot gegeven, om daer meede de Spanjaerts uyt Bretagnien te weeren. Want de vy- andt figh op die geweldighe fcheaevens verlatendt, beloerde het mee- fterschap ter fce, welke langhs Vrankrijk en Spanjen heen spoeld, van d'eene en d'andere kuf: Waer door en Engelandt in vrees font, en dien van Hollandt de vyelighje waert nae't Weffen benoomen was. De vloot ten vereenigh fijnde hebben den vyandt uyt de meefte fterken langhs de fceukt verdreven. Maar in de geweften Oeverrijn is, nae't inne- men van Gröninghen, den oorloogh gestaekt: hoe wel'er andere dinhen, die hoop van voorfpoedt, en den loon des arbeidts beloofdhen, konden ter handt getrokken worden: maer op'taenhouden van Bufenval, gefant van koningh Henrik, heeft men billijker geroordeelt, nae sioo gunftigh een beloop van eygen facken, nae die van de bondtenoomen om te fien, gemerkt den oorloogh toen op de grenfen van Vrankrijk en Nederlandt heftigh voorgefet wierdt. Eenigha waren van gevoelen, dat het nutter fijn zoude het krijgsvolk t'huys te houden, en den koningh met geldt te fijven. Maer hier tegen verfette figh Bufenval, verklarende, dat de koningh hadt gelaet figh beeter van volk dan geldt te dienen. En daer op heeft men fijn voorfkel in fioo hooghen aechtingh genoamen, dat en de uytteekende hoop en de koften reets gedaen tot eene neueen veldtocht, van ftonden aen ter fijden gefelt wierden. 't Spaenfch krijgs- volk, dat tot nogh toe op de grenfen van Vrankrijk in hun muyten hadt volhart, wierdt, nae dat het geldt en quijtichelthingh hunner ongebonkenheit ontfanghen hadt, buyten de fteeden geflooten fijnde, om door leedighheit niets fnoordes te beftaan, onder 't beleedt des Prinfen van Chimay nae 't belegh van Kamerijk gevoet. Want deefc ftaat, welke koningh Philips eertijds befeeten heeft, hadt Baligny, gelijk wy verhaelt hebben, uyt de naem der Franckfe heerschappy verfceekt en in fijn geweladt gehouden, fijnde door Henrik Prins gemaakt; en hier uytifton- te hy op de naeberijhe landen. Hen gebrak al 't gheen men gewoon is in beleegeringhen by der handt te hebben, en zelfs leevens middeelen. De Spanjaerts echter, om niet te fijn fonder yets te doen, beflooten de ftaat van verre, en hielden floydighge wagh, fijnde veel eer een schrik voor de landen hunner vrienden, dan voor hunne vyanden, en niet verder ver- andert, dan dat se de baldaeigheeden hunner myteryn onder een heerschappy pleeghen. Somwijlen haelden se ook eenen roof uyt Vrank- Dd iiij
rijk. Dogh Henrik, hebbende de meeste weerpuntenheng gedempt, was nu eeyndelijck Koningh inder daet geworden, en in krachten soo versterkt, dat hy, die tot nogh toe naeülyk 't fijne beschermen konde, sigh nu ter wraekte en met dreycingh van gelijke vergelingh vaerdigh by de handt toonde: dies hy Philips zelfs eerst door een verklaeringh te laet geleght heeft, dat hy, zelfs fonder eenigh waerschynelijk voorgeeven, de vrede, voor wijfentwintigh jaarhen tuschen hem en Vrankrijk gemaakt, gebrooken hadt. Dat, hem belangbende, hy sigh vernoeght hieldt met het rijk fijner voorfaeten, 't welck, door de voorsienighed des heemels, in sigh sefeven maghtigh genoegh en heerlijk was, fonder dat hy gesint was eens anders te bekrypven, en dat hy geen reeden van oorloogh met de naeberighhe steeden der Nederlanden hadt, dan die hem fijne wyeantlighe feyren gegeeven hadden. Dies hy die van Henegouw, Artois en andere de dienstbarehert der Spaenfche heerschappy onderworpen, aenmaende, het uytteemfch krigsvolk, ongesyen hy al de werelt, en hen die het te dulden hadden soo ondraegblyck, dat het niemandt, of hy enzaer ooyandt, strauffeles geblaefen, van den Franfchen houten, en ytt het landt van Kamerijk te verdriven. 't Welck indien 't binnen den bepaaldeen tijdct niet achter-volgct wierde, sy de zelfde schichten, die nae hem gebooteen waeren, in hun landt te waechten hadden: hun stilflijgen fonde hy voor weygeringh bouden. Waar op evenwel de steeden niet hebben durven antwoorden: maer Philips, die eerlangh ook een plakklaet liet uyttagen, heeft, naer verhael van fijne farghe en yver voor den Roomfchen gods-dienct, en fijn verbondt met Vrankrijk, gelaet den Prins van Beran (want hy hem geenen anderen naam gewaerdighde) die te vergeefs figh pooghtte voor beschermcr eenes Godsdiencf, welken hy aloos hadt beftreechen en voor Koningh van Vrankrijk, uytte te geeven, allesfnts met de waepenen te vervolghen. Te spaeed wierden deefche schijnnreeden van reght voorgewendt, nae dat se een geheel jaer langh op de grens van Nederlandt de trompet des oorloghs geblaven hadden. Tot veldtooverften van dien uytteemfchen oorloogh heeft Henrik gekooren de la Tour, Burggraeft van Turenne, die toen met de waerdighe van Hartogh van Bouillon bekleet was, en vermaert door maeggshally een Maurits, wiens stuffer Elisabed, gesproten uytten den huycf van Bourbon van Moeders fijde, hy ten huwlijck hadt gekreegchen. Des te rechtgewigher was de farghe, om eenen Prins, die hem, booven 't reght des verbondts, door befondene maeggshally verknoch, en in blakende jonfie des koningsh was, door hulp en glory van oorlooghdaeden, te verhooghen. Men vondt geraedcen den oorloogh in 't landt van Luxemborg te voeren, om dat die Italiaenfche en Duysche wervinghen dien wegh moeften doortrekken: want die van Hollandt hoopten, dat, soo de nieuwe troepen konden buyten gehouden worden, de oude, die noghe feeve popul, noghe ook eendraghtighe waeren, door toeden van de Nederlanden alleen, of door vereenigigh van waepenen fouden 't onderfchippen fijn. Maer Philips van Nassau, die sigh met achtentwintigh ven- delen kruynten (hebbende de Staeten, die maer twintigh belooft hadden, 't getal van felfs vrachooght) den koningsh te hulpe fpoecye, kreegh onder- weeghen kroondich, dat Karel van Mansfeldt, verfierck met vierduy- fent Switserf, tuschen byden vfiertde. Derhalven neemt hy, om fijnen wegh te verferckeren, met sigh vijf vaenen ruyters, onder 't beleidt van den kolonel Veur, en trekt met fijn heyr in flaghorde, om Mansfeldt, die hen op de hiel en volghde, geen oopen t'sijen voordeele te geeven, oover de Moezelftrroom door de grens van Mets: want van alle de wees-
De langhe reys heeft een groot getal peerden weghgenoomen. Maar grooter was de schaede voor de party, om dat de ruytery verre van huys in ongebondenheit leevende, door rooven en vrouwenschenden de geoederen van veelen, die, of om den godsdienst, of om andere oorlaken, dien van Hollandt begunghijden, afkeerigh gemaakt heeft. Maer den Hartogh van Bouillon, dien wel bevel om faeken van 't grootste gewicht 'tondernemen was gegeeven, dogh geen genoeghfaeme magt om die uyt te voeren, en niet darrende 'tbelegh van Luxemborgh beginnen, nae dat hy de troopen t'zijnen onderlant gesonden hadt ontfanghen, is, rechts diep in den Herfht, nae Parijs vertrouken, om aldaer te raedtpleeghen. En d'uytkoomeit heeft doen blijken, dat men figh met het fenden der hulpstrepen, tot merkelijk voordeel in het roeven, tot groote schaede en gevaer van den Staat verhaeft hadt. Dogh dat men door de schielijke en strenghe vroost niet tot in 't hart van Hollandt is door gebrooken, was niet soo fier door voorforche en beleydt der bechermers, als door 's vyandts onheylen, verhindert. Want de muerty was in 's Koninghs leegher oovergevloogh, en 't cynde der voorighge beroerte is 't begin der volgende geweet. Die verwoestersheit heeft alle andere, en door haere groothete, en door de strenghe der teegenmiddelen, verre oevertroffen, om dat er niet alleen gestreken wierdt tusschen benondere regementen, maer tusschen de Landtaerden, en niet alleen omtrent de grenfen, maar zelfs in 'dingewanden van Nederland, en de afgunst, de gierighet der krijghlyden, oude oorfaec tot baldaeghige ongebondenheit, ontstreekhen hadt. De Italiaenien, een volk yveruchtigh van aerd, fiende dat den Spanjaerts hunne solcky betaelt was, en men hen die schuldigh bleef, hebben dit ter fijden nijlhen voor eenen hoon opgenoomen. Eenigh weynighge vielen eerst klachtigh, dat van toen af de belooeningh hunnes arsbeedts en hunnes bloeds verlooren was, feeert den Hartogh van Parma, die vaete steun fijner party, en een rechtvoerdigh schatter der deughden omtrent allen, door hoedaenighen doodt het dan waere, oveerleden fijnde, den Spanjaert in wreegbde en baldaeghgen hoogmoedt hadt doen uyßthroffen. Dat sy nu oopenlijk vermaeht, en geringloort wierder, naer de driften begeberhichheid van weynighge, die met den imborst des Aertsbhartgheen, en de koninghliche schatten fpeelden: maer dat sy voorwaer ook waepenen hadden, om hunne schult op die landsdieven te verhaehten, en dat ben't exempler niet mif haeghen konde, in een faek die se selfs gepleeght hadden: of darde figh yemandt daar teegen verfetten, die soude gevaer worden, wat mannen Italiën ytteerveert, die geepraelfter, welke eertijts 't rechte Spanjen ooverheert hadt, een heel ander als 'er heededags genouent wort, dat inder daet niet anders was als een wyke seamennotingen der froudstije volken, die oovermoedt en wreethheit in plachts van alle deughden hebben. En nu waeren 't niet alleen flechte rotefellen, maer de dapperste ooverfelen, die de selfe tael voerden; door welcke prikken genoopht, figh alle vendelen van dien landtaerdt, als onfinnighge, nae Sichem begeeven hebben; welck sleeftije in Brabant heen soo ten opficht van haere sterkte als gelegenheit aengefamen heeft, waer uytte door het platte landt tot voor de poorten van Bruffel op roof liepen. Hier by hebben figh gevoeght meer andere volken, Françoisen, Yren, Albanoisen, en zelfs oude soldaeten uyt Italiën, die eerftijds in Nederlanstchen dienft geweet waeren, onder voorgeeven van vreede, en op

Wederom nieuwe muerty onder 's Koninghs krijgsvolk.
hoop van belooningen, hebbende niemandt uytgeslooten, dan de Spanjaerts, en, 't gheen men felden niet in diergelijcke beroerten, daer by warenen de Ooverliten, als of het om de glory van elken landtaerdt hadt te doen geweest, niet met eenighe recht van mooghenheit, maer gefaggh hebbende, nae dat yeder sigh in uytteekent mytuen by den foldaat aenhienenlijk gemaakt hadt. De hopmanschappen wierden van dagh tot dagh gekooren. De baniere hunner partyschap, welke fy uyt krijgsboertery de Republikklyk noemden, voerde cenen byefwerm, vliegende de Koningh voor uyt. De landen hadden'fe onder brandtchattingh getelt, en voorts belafftinghen op alle goederen, die uyt het landt gevoert wierden. Maurits en der Hollanderen heymelijcke konfenaeryen foookten deefce mystery, uyt vrees, dat, quamen'fe sigh weeder te vereenighen, hen eenen onvoorstenen flagh mogth op den hals vallen. Aengefien nu, doer een langhe en strenghe vroost, die bynaer tien weeken achter een geduert hadt, de moerallen en stroomen loo sterk bevroolven waeren, dat'er gefchet kon oovergevoert worden. Waer by de wegh, terwijl 's yvants landt, van gene sijde door den Franschen oorloogh, van deef door hunne mystery, geftroopt wierd; eerft, om 't gebrek te verfwaeren, hen allen toevoer van levens middelen afgeheennd, en korts daer aen weederom tot hooghen prijs toegesonden fijnde, 's landts inkoofsten getijft wierden. Derhalven fijn te minnelijk gehoorht, die fy hunnen tweeghen aen den Prins gefonden hadden, met vertoolgh, dat fe aen den Spanjaert niet door eenigh recht van geboorte, maer alleen door foldy verbonden waeren; en dat, wanneer men hen die niet betaeld, fy in teegendeel sigh van hunne verbindenst ontslaeghen hielden; en dat, indien sigh yemandt wilde verfletten om het te dwinghen, fy sigh van de wet der natuure, die de minfte dieren th'unner verdeegingh was ingecheapen, dienen fouden. Dies men met hen betaft gemaakt heeft: ook hadden'fe brandtchattingh van het landt van Kuyk, 's Prins'en Vaders erfgebiedt gevoordert, en Herman van den Bergh rulte sigh toe, om de weygerende boeren de sterkte handt te bieden, verfoekende den Prins'fe ten minften dat te willen toelaeten. Maer van gelijcken heeft men hier grooter forge dreagehen voor foldaaten, die 't geweld der vyanden verwaaken, dan voor een weereleefde meenigfe. Nae dat deef sijden heen van to, en zelfs door den mondt der Spanjaerden, ten arghen oovergreedgehen waeren, liepen de gevoelens verfcheyden, fijnde 't oordeel van eenigfe, dat men hen door fachthet trachte te winnen; andere, forfier van aerdt, en ingenoomen met eenen haet teeghen dien landtaerdt, meenden, 't waere raedtsaemer een exempel te fteellen, op dat de foldaat sigh niet geweende, t'elkens, als de penninghen juyft op den vervaldagh niet gerecht laeghen, alle gehoorfaemheit uyt te schudden. Ook is waer dat de faefftinnighe gemoederen, aanmerkende den tijdt, sigh tot gramichap getergh vonden, om dat fe, wanneer men hunnen dienft hooghfoondigh hadt, nae geene voorlaeghen hadden willen luyfte ren: dan hierentuften bleef den muytelinghen niet onbekent, dat strenghe beraedtslaeghen teeghen hen gehouden wierder; maer fy wiften, mits hunne ingeboore geheleenheit, booven dien door omgekofte verfieders van alles beright te krijgen. En zelfs eenigfe grotten begunfnighden den Italiaenhen, uyt haet en ondraeglijkheit der Spanjaerden. Van lijftogh, krijgsbehoeften en al teghen ten oorloogh dienfigh is, waren fe maer tamelijck voorfien, toen de Spanjaerds met een sterkte mage sigh nae 'telfve geweest begaeven: en sigh in 't eerft gelieten heel andere afteeghen voor te hebben; maer fiende dat fe in diergelijcke konfenaeryen den
hen En beveftight en de tot die envoldy, omge- van's Hartoghenbofch genoomen, hende die fèhattingh kreeghen, langh den ghen leeven dat fèn felfs foo dikwils vry fteelden. Dus hebben fè beyde ingevoert een exempel van fèer fnooden gevolghie; deefje, door dien fè volken, verbonden onder eenen felfen eedt, door onderlinghe moordt verwoet maekt; gene, in datje, voor vyanden gehouden fijnde, hulp van de vyanden verloghen. Want eerft hadden fè figh tot den koningh van Vrankrijk gewent, en hem gebeeden om fijn onderfiant, geduermen de deefje onlufften, en figh te willen dienen van de wakkerheid van foo veel dappere mannen: die echter hadt hen aan Maurit, als de naeft, verfonden; met wien fy hun beftant, door 't leeven van gijfcaers ten weedersijden, beveftight hebben. Daar nae uyt hunne fchanffen gedreeven fijnde, en niet genoech verfleckert in de ftaet teegen een leegher dat hen op den hals quam, en 'tgeschut, breeken fè hunne maght, ooverlae den met vrouwen en kinderen, op, in de nacht en in fluïte, door weegen by den vyandt onbewaekt. Hun winterleegher hebben fè niet-verre van 's Hartoghenbofch genoomen, fijnde van achteren en van ter fijden verfleckert, naer dien fie de ftaet Breedaa, met Heufden en Geertruydenbergh rondtomm figh hadden; tot gereede berghplaeten, wene fè 't te quaat kreeghen, en waer in figh ondertuffelen de onnute meenighte verfchy- len konde. Hadden fè gebrek aan lijfstoft of oorlooghbehoeften, die wierden hen toegevoert, niet anders als men tuffelen bondtgenooten ge- woon is. En de Prins, vermaedende den roem van goedertienheit felsf niet in de vyande, heeft hen van gefchut voorfien, en ruuyter t dealers, op dat fè, des te fkerker uyttrekckende, 'tlandt onder brandt- fchattingh fteelen moghten, of figh met rooven en plunderen weeghen. Dus met het pleeghen van de vyandelijcker feyten voortlaeende, en als nogh niet oovergeloupen fijnde, hebben fè gelijck een derde party in den oorloogh gemaakt. Niet langh daer nae heeft Ernft hen gefonden, met beloffte van quijtfechtingh, folyd, en ontlagf van dienft. Dan naerdien fie uyt onderfchepte brieve hadden vernoomen, dat 'er bedrogh onder schuydle, en de ftraffe hen booven 't hooft hingh, hebben fè alles eenen geruymen tijdt verdacht gehouden. Dogh geen meerder ruft was 'er alom in andere geweeten. Want geen kleyn getal ruuyters en knechten, nae datje, gedroghen door gebrek aen allerhande behoefte, 't leegher van Verdugo verlaeten hadden, fijn, gestift door die van Kleef, oover Rhijn, en van daer in de naeftgeleeghe plaeten aen Brabant getrokken. En die binnen Duynerken in belettingh laeghen, gelijck ook die te Sant Antam en Kapelle, weygerden te gehoorsaen. Eyndelijck fijn de Span- jaerts felsf, die weynigh te vooren beveeldig waeren, de betaelning van folyd anderwerf gebrekkende, te Sant Paul op nieu an't muyten ge- flagheen. d'Oorfaeken van foo veele onheylen srooten uyt een ingewor- telde achteloofhe in 't beleidt der geldtmiddelen, en uyt de swakheid des Aertshartoghen, onmaghtigh om felsf d'allerminfte wanorde te recht te brengen, behalven dat het achterblijven der West-Indische vloote, veroorfaeckt door onftuyigmighe winden en fickten, 't geloof des Spanjaerts, 1594. 217
gelijk meermaals te vooren, hadt doen waggelen. Een gedeelte der schaede quam hen ook van d'Engelsche, die hunne vruchteloos bedrijf deeës jaers in de Zuyderdeelen van Amerika, in Brazil, met het verooveren van Farnambuko, en daer in eenen rijken buyt, verhaelt hebben. De volgende Winter, gelijk hy den Spanjaerts, gerukt na 't beleggh van Kamerijk, door de bittere koude en armoede een plaegh geweeft is, soo ook heeft hy Verdugo eenen wegh in Vrieslandt en d'Ommelanden van Groningenhe geweefen, die echter geen andere schaede gedaen heeft, dan met stroomen en afbranden van hoeven. Maer 't ys korts daer een ondoyt fijnde, heeft 't verdrenken van eenighe voorts eenen schrik in d'andere genegen. En de ruertyer der Vereenigde Landen nuuyt Duytsch-landt weederegekeert fijnde, heeft hen belet 'tselfde meermaals te beotheid. En de felfde Winter heeft dien van Hollandt ongeloofighe schaede door het intorten van hooghe waetervloeden veroorlaekt. Want nae dat de stroomen eenen geruymen tijdte toebevrooren geweeft waren, is het geweld der waeteren, dat hier door te rugh gehouden, en met het dooyen los geraekt was, schijkel afgechoot: waer hy dan nogh het sneeuw op de hoogherten der geberghenen gefmolten, door den reeghen vermericert, en plotsehlyk noodergetoort fijnde, eenen waeteren aenwas gemaekt hadt: dies de Maes en den Rhijn, onder wat naem sijn dat dan ook verfpredit, en alle andere stroomen, booven hunne overern heen gewoollen fijnde, de dijken doorfheiten, en met het intorten vee en landen in eenen jammerlichen ftaet gebragt hebben. Op 't eynde deenees jaers hadt het afwachten van den onseeckeren uytflagh eenen eenermelijker rechtspraech de gemoederen en ooghen van al de weereelde opgetooghen, terwijl eenighe een exempel van streghecht verreyfchen, andere by brengen, dat door al te naeu een onderfoek den afgunstheen eenen dekmantel om te beleedighen gegeeuen wierdt. Arent van Dorp, die eertijts binnen Sierikzee, beleeghert door 't geweld der Spanjaerden, floevooght geweeft is, en by Oranje met groote vryheyt in 't spreeken verkeert hadt, was in 't belegghen van fijne eyghene en anderer luyden faeken soo behendigh geweeft, dat hem uyt afgunst onder de gemeente den naem van Rijkaert naegingh, Dees door de doodt van Oranje buyten bewint geraekt, hadt van Joost de Menin, die onlangs van fijn gefandchep uytf Deenemarken te rugh gekoomen was, ontfanghen fchootere punten van verdragh, innegegan met den koningh van Deenemarken. Korts daer aen is 't gebeurt, dat de gefant de Aershtartogh, gefonden aen den felfden koningh, om met hem in verbond te treeden, en de faeken derwijt te beftieren, dat dien van Hollandt de vaert nae 't Noorden wierde afgeheenden, hem dit felfde verdragh verweeten. Dus heeft men ondervonden dat dit geheim door 't ondékken van Dorp was uytegeleckt. Hier uyt swaerder vermoeden op hem gereeffen fijnde, is in 't doorinuuffelen fijner papieren ge- vonden fcheler afschrift van eenen brief, waer in hy den Aershtartogh aen- raedt, sijn onder verbeelde kleedingh onbekent op reys te begeeven; om, korts nae dat hy in den Haegh gekoomen was, sijn selve ondøekken- de, en verklaringen, dat hy sijn nimmer in den oorloogh hadt ingewikkelt, maer nu den bevorderaer des vreedes fijn wilde, den genen die ter teegen waeren vrees voor 't gemeen, en hen die sijnen perfoon en den vreedeg begunstighden vertrouwen in te booeemen. Maer naerdien hy stantvaalghe bleef in te verfcekeren, dat dit was gefchreven om fijnen geeft te oefenen, en tot geen ander eynde, is hy, uyf de gevangenis ont- flaghen fijnde, eenighen tijdte in fijn huys bewaert: en daer nae, onder borghtoght, vrygelaeht, de hitte des gerichts, gelijk 't gemeenlijk gaet, alleng
allengfêns verdwijnende, en, vergiffenis, als in een veelhoofdigh re-
geeringh, lichtelijk te bekoomen lijnde. Maer Menin, die uyt de ver-
gaederingh des Hofs van Hollandt nae sijn Raedtpensionarisschap der
Stadt Dordrecht afgaende, een groot gefagh in de regeeringh nae sijn ge-
trokken hadt, daer van ten laetften algefe fjijnde, is korts daer aen, op
jaerlijxe wedde, het ampt van Historischrijver sijnès vaederlandts opge-
draeghen; niet foo feer op eenighe hoop sijnès arbeidts, dan om de lee-
digheid cenes mans, uytteekendt wakker van verstandt, en van groote ge-
leertheid, dogh ongeruft van gemoedt, door eenen eerlijken dekmantel
van beesigheid, gaende te houden.

1594.
Et den anvang des jaers heeft den Aertshartoghe Ernst en vergaderingen der Staat tot Bruüfèl beroepen, waer in hy sijgh voor af het hooren, dat hy facken van het grootste gewicht verhandelen foudé; 't welk figh wel treffelijk opdeedt, als of fijn ooghwit ware den Landen hunne handtvensten en voorrechten te bevefti- ghgen: maer niet naer ouder gewoonte was den Staaten de maght gegeeven, om oover facken den gemeenen welftand der landen betreffende te raedtpleeghen. Aelienlijk waeren tot defe fameningh geroepen de Geefelijke en de Eedele, om dat den Aedel in gunst en achtbaarheid is onder de heerschappie eenes Opperhoofts: en de Geefelijke door den bandt des Godsdiensfet getrouw geacht worden; 't gemeen wankelbaer en graegh nae vreet, op wat voer het fy, en wordt dienhalven naeuulijx oyr', 't en fy in't opbrengen van schattinghen, gehoor. Alwaer hy, nae met befondere deflightij lijnen arbeidt, aenge- went in 't bevoorderen des eendraghts, vertoont te hebben, voor 't oover- righe tegvoelen en den raedt der Staaten verfoekende, feght men dat Aert- shof, die onder de Nederlanders d'eerfte plaets bekleede, de gelegen- heit om te fprecken heeft waergenomen met defe woorden: In voorri- ghe tijden hebben onse voororders de waepenen teegen maghtige volken, en infeorderheij teegen de Franfchen aengenomen, niet ter oorfaeke van eenighen opgevatten baet, dan alleen des gelaft fijnde: nogh oyr heeft het hen verdrooten fijgh willigh der geraeren te trooren, of alle onbeley, die den oorloog nae fijgh sleept, te dulden, wanneer 't om de grootheit hunnes Vorften te handsbaeven te doen waere. Dit is de reeden, waerom 't ge- sichede, dat door hunne dapperheit en hun beleidt de grootfte facken fijn uitgewoer. Thans echber vindt men niet geraeden fijgh van onse waepenen en onsen raedt te dienen, maar wel van onse elenden en jammeren, en 't beleidt eenes burgerlijken oorlooghs, soo ghy dien noemt, wordt selfs den burgeren niet vertrouwt. Wat houden wy dan soo onopboudelijk aan om vreet. Iae al voor langh hadt die beforght gedient, toen er nogh ooverigh was, 't gheen wy geerne bekonden hadden, eer den brandt onse fteeden, een verwoeftingh onse landen, armoede en bebeeft onse buyfen, selfs voor den toeboomenden tijde, te gronde geholpen hadden. Dan is't, dat wy, naer dartigh jaarren langh door schaede op schaede, plaegh op plaegh gefolt te fijn, nogh niet verdient hebben adem te scheppen, ten minfoten dat wy van eenen tweeden oorloogh onthaft worden. Gaen wy teee- gen den François; maakt dat wy achter rugghe voor de Hollanders ver- feekert fijn. Edogh dunkt het raedtfamere eerst oover defe wrekt te neem, en 't alsfo noodig is, beiedelt wze al te windighe hoop, op dat on- se eyugene facken geen gevaer loopen, terwijl wy met soo groot een drift nae eens anders aenjeieh. Maer eenenwel wy hebben den vreete aenge- booden: seeker 't fy soo. Wat reeden van oorloogh denen brenght den François by, wat reeden den Hollander, waerom hy den vreete in de zint plaet; want 't vy scheppen, geloof ik, geen vermaek in hunne eigene onhey- len, ja selfs ook niet in onse. Alle roopen se dat men te lande uytjaebheen moet het uytbeemich krijgswolk, dien onbarmhartigen, dien wreeden, en dien oovermoedighen landtaert, welkers seeden met den onse oorverdrae- 1595. Den Aertshartoghe be- roept een Vergae- deringh der Staat tot Bruüfèl. 

deughe-
HUGO DE GROOTS VIERDE BOEK

1595. ghelijk sijn, die sgh nimmer in eenigen deele seedigh toonde, die nimmer meerder trouw hieldt, dan sijn voordeel meebrengt. Wy moghten geloooren dat het de onbilijkheid en den haet onfer vyanden is, soo vaen hem te spreken, wen de saeken, die hy ons doet dulden, niet grooter vyandt-
schap uytweeften. Vraegh dien van Artois, vraegh dien van Henegouw, en de naefigegeheene landen, wien de besifters van soo weelige landen kunnen hongber wijten; sy sullen u jeggen, dat den Fransoys een gedeelte hunner goederen wegh gerooff heeft, de Spanjaert alles, en eelve andere hunnes gelijken, die, hoewel se onderlingh ooverhoop legghen, alleenlijk in 
't verdoren der Nederlanden oover een koemen. Dus sijn wy onder den dekman tel van krijgh en nuuytrey ten prooye gegeeven. Dan by desen ooverlas is 't niet gebleeven, syls sgeeft men ons oover om van uyttheem-
sfehe gereegert te worden: soo werrre voorwaer, dat niemandt onder ons den Spanjaert wys genoegh, en onse lidtfaenheit bun sfeeltuogh, is. Vel-
ker stafetfight en beegerland, indien se meer verooghent heeft dan onse klachten, en men geraeden vindt de gebreeken door ooghlykingh te wo-
den, sullen wy ons ten laetsten onderwinden, 't geeen de nootwendigheid syls voor alde Christen weereldt en voor onsen goeden koningh genoegh ont-
schuldighen sal. Terwijl hy nogh spak, sijn hem d'aenlienlijdekt der 
beeye Staeten, met wondere toetlemmingh, om 'tlijf gefchooren, sgh ge-
laetende als verheught eenen man gevonden te hebben, die, 't geeen an-
dere in hunnen boelom opkropten, in 't oopenbaar hadt darren uytpre-
ken: de Spanjaert ondertuuschen gnooren, nacie dien 'er eenighe tegen-
woordigh waeren. Fuentes hadt sgh uyt de vergaederlingh gehouden, 
dewij hy niet hoopen konde voor Aerfchot geplaatst te worden, en hem te volgenh voor een weederwoordigheid hieldt: sijnde foo geadert, dat hy, 
hoewel vooroamlyk nae een valgtgredone moogenheit slaende, echter geen ydele eere verwaerloode. Deelen Aerfchot bevinde ik, dat t'allen 
tijden in deelen oorloogh een dappere stantvaftigheit des gemoedts getoont 
heeft; en dat hy, buyten 't allermindste bedenken, den koningh getrouw 
sijnde, noghtans niet geleeden heeft, dat sijne weerdigheid, uyttheem-
schaeftight ten welgevalle, in eenighen deele te kort gefchiede. Volko-
omentelijk was hy sijn eygenh meefter, niemandt slaet, en gewoon sijne 
vyreheit straffeloos te gebruiken, dreef hy den spot met 's koninghs be-
winstluyden, om dat en hunnen hoogmoedt by al de weereelt haetelij 
was, en hy booven sijne vrybortighet in 't spreeken niet gevreet wierdt. 
En selsf toen nae by op sijne hoogfte jaeren heeft hy onbchroomt de 
gemoederen sijner landsluyden die reedenen als godsprakhen ingebe-
ken. Voorwaer nae den tijdert de Gentsehe vreede is den haet der Ne-
derlanders teeghen den Spanjaert noyt vinnigher geweest: en men vindt 'er 
gelooven, dat die van Hollandt sgh van dien afkere konden konnen 
diennen, foo, ghelijk eersteds onder Oranje, van gelijken thans, de re-
geeringh niet aan veelen, maer de klem der heerchappye en de gehe-
men der vriendschappen aen eenen alleen hadden toevertrouwt geweest. 
Hevigher waeren d'oorsaken der onde en ingewordelte bitterheads, 
oorfeeken door het al te groot verooghent der Spanjaerden in de groot-
ste elenden der Nederlanders, behalven dat fy ook door hunne sfeen be-
fonderlijk gehaat wierden. Fuentes was een vriendt van langh flaepen 
and galtmaelen, wordende daer by verhaelt, dat hy, tot Antwerpen op ooerfip betraapt, ter nauerw noodd sijn leeven geberght hadt. Deugh-
delijker van aerd en van meerder niwerheit was Stephanus Ibarra, maer 
dien lof befwalkte sijnen hoogmoedt, die tuflhen hem en Kaerel van 
Mansfeldt bittere vyandtschap veroorfaekt hadt: en weynigh hadt het ge-
sehen
DER NEDERLANDSCHE HISTORIËN. 223

1595.

Loofheit
van Taxis.

Den Aerts-
hartogh
vindt ge-
raaden den
Koninghe te
raedplee-
ghen.

Bouillon
onderwieu-
verwoest
alles.

fhilt of Ibarrais waer door hem om 't alleen gebragt, en deesen dekman-
tel heeft 't Spanisch krijgsvolk opgevat, van niet dan door ooversten
hunnes landaerts te willen geregheert worden. Chriftoffel Morus deelge-
noot des raedts, als die met Idaiques Spanjen regeerde, maetighe figh
booven dien ook hie het reght der binnelandsche moogenheit aen. Dan
Didaco Ibarrais hadt ook door brieve aen den koningh darren klaeghen,
dat de Spanjaerts weynigh gefagh omtrent den Aerts hartogh hadden, fij-
dit de een oorfaack der swaertste onheylie. Maer Taxis, loofer in 't door-
kijken van gevaeren, raedde de Nederlandtsche Grooten door veelerly
schijn van eere te vlyen, foo maer 't bewint van 'skoninghs middelen
den Spanjaert in handen bleef, 't welk door een heymelijke verbintens
ook alle andere dinghen nae figh sleepte. Nae dat Aerschot was gehoort,
den heeft den Aerts hartogh, een draeler uytter aert, en niet onkundigh,
dat door dit middel de heevigheeden allerbeft gebrooken wierden, geant-
woordt, dat men met den koningh moest raedpleeghen, dien hy van al-
es berigthen foudre, en raeden tot al tegeen den vrecce bevorhenen kon-
de. Deefhe hoop onderfcheaghey de gemoederen; maer daer meede
wierden niet met eene de swaergeheysten van den hals gheschooven. Want
nae dat de Koningheen elkander den oorloogh aengesegh hadden, was den
Hartogh van Bouillon, meester van de klyne stedden in Luxemburgh,
te fwaak om fulk een geweld te weefstaen geworden fijnde, beefigh met
het omleggende landt, en felfs de verder geleegheene, door allerlye vyand-
scap te verwoehhen. En eerft vier vaen renuers onder Philies van
Naffau, die door de hooghe vloect der stroomen en 'svyandts hinderlae-
ghen beftet waeren, vervlaeghen of verfproyt fijnde, heeft hy kort aen
in, een grooter ruytergevecht de feghe behaelende, fijn fortuyn gef-
ftyvert. Teegen de fterke stedden wierde meer krijgslift dan geweld
in 't werk gefelt, welke echter daerom niet gelukt is. Seeker eene voor-
val hadt de party konnen fijden, en die grenfen in eenen luchten brandt
van oorloghe fetten, waere het niet befsweelerik te bewaeren, dan te
verkrijghen: fijnde dit laatste door floutheyt en ook vaek door reukeloof-
heyt uyt te werken, het eerfte in tegeendeel heeft ofghyvulde beledic
en goede konften van nooden. Hoey, een stadt in 't landt van Luyk, is't
ouervoorbiel of een grooter en befaemde, die 'tv innallen der woeftelingen
eertijds vermielt heeft, nae 't getuygenis der schrijvers en 'twynti-
enf den geleegheyst felve, loopende de Mæfe daer midden door, waer
in een becke infloed, met een geweldigher gedruys, dan de veelheyt van
haar waeter meebrenght: deefhe heeft de stadt den naem gegeven..

De grondt, rondom bar van yfermijnen, komt oovereeen met den aerd

der inwoonere. Daer is een brugh van booghwerk; ter rechter fijde,
daar den oever klimt, leght op eenen heuvel een kafteele, 'twelk wijdt en
fijdt over de beneedleeggende landen heen fiet: den Buifchoppen, om
de vermakelykheid der plaethod een aengemaene uytspawningh; en niet
min nochtans dan haere ftyele geleegheyst teegen allen oovervaal weer-
baer en fterk gemaekt. Maer terwijl men figh op reght en ontsijdigheid ver-
trouwt, laghe 'er weynigh volk in beftettingh, dat met leedighheit en eten
en drinken aethloos, als waere alle krijgspligt oeverfoolin geweect,
fijnen tijdt doorbragt. En gelijke aethloofheit was'er begaan in 't bou-
wen van huyfen teegen de rots aen, die de felfde hoogheht met de grondt
des kaftels hadden. In een van deefhe huyft Heraugiere, fmeeder van
diergelijke aenlaeghen, feeyevoogh van Speeda, by hem door krijgs-
lijt gewonnen, met voorweeter des eygenaers, gelaft dartigh soldaeten

te verberghen, die met donkere naght op ladders door een venifer geklom

Heraugiere
neemt Hoey
door krijgs-
lijt in.
men fijnde, sijf u eert heel stil hielden; daer nae, door meeninghvol-
dighe mufketchooten 't uytvijtig allerweegen beneemende, de waechten
gevat en gebonden hebben. Eer den dagh was doorgebrochen vertoond-
de sijf den ooverlren zelfs met feshondert ruyters en vijftienhondert
voetknechten. Dogh de fleedelinghen, hoewelhe op 't eerste getier haes-
tigh de waepenen gegreepen hadden, lieten, toene foo groot een ge-
tal foldaetn voor hunne poorten, en andere booven hun hoofd faghen,
op dien dubbelen schrik de moedt fakkern, en gaeven sijf oover. Waer
op Heraugiere befettingh daer binnen gelegt, de ruytery landtwartn
in gevonden, en de volken, die binnen de Maes onder 's koningsh
gehoorfaemh teken, onder brandtchattin gestelt heeft. Dit vy-
andtijk bedrijf, gepleeght teegen een onfijdigh Vorft, en dien voor-
waer, hoewel hy Holland eenighermaeten vyandt was, naer oorloghs
gebruyk geen vyandtichap was aengefeght, hadt men veel eer voor
de Spanjaerts; dan by hem ontichuldighen konnen. Want fonder on-
derfcheit was 't felfde werk van Bon en Rhijnberk, die wel voor dees-
ten in den oorloogh genoomen, maer echter nu, loschon men met dië van
Keulen in volle vreede leefde, wierden ingehouden. Toen derhalven
Ernst van Beyeren, Bifffhop van Lyûk en Keulen, hadt gefonden, om
t's geheen hem ontnoomen was weederom te cyfchen, is hem door den
Staeten geantwoordt, meer naer de teegenwoordighe nuttighheid, dan naer
'trecht der volken: dat se de stad hadden ingenogen, niet om fijn ge-
biedt of fijne onderdaenen te befchaedighen, maer teegen den algemeenen
vyandt: dat se hem de sijde weeder fouden inruiyren, soo haest de waep-
penen needergeleght wierden: en dat Ernst van Beyeren hen met geen reed-
den behulfdighe oover een fjaek, dien hy den Spanjaert toeliet: ook wier-
den de voorwaere, hen aengebooden tot het weederleeveren der plaet-
fe, afgeweern, die inder daadt niet onblijkelijk waren, hadt niet de wel-
gelegenhecht der plaetfe het teegendeel geraed. Gemerkt het kafteel al-
leen treffelijk voordeeligh lagh op de wegh, waer langhs de Fransche waep-
penen met de Hollandtsche te feeckerder vereenighen konden: en men
hadt goedtegevonden de Italiensche muytelinghen in de Stadt te verfen-
den, fijnde verre van de grensenn van Hollandt, en in 't midder van een-
en rijken buyt. Den Bifffhop fiede dat hy weynigh geacht, of met
uytstelten te leur gefet wierdt, trekt met eenighe nieuwegelicht groepen,
waer by hem tot onderfchant gegeeven wierden vijftienhondert knechten
en eevenhundert peereden, benevens vijftien flukken geschts, onder
't beleit van de Motte, langhs beide de kanten der Maës, om de Stadt te
beleeuheren: want 's koningsh ooverlren hadden hem uyt eyghen bewee-
gingh hunnen diete aengebooden, als wien'er niet min, dan den Bifffhop,
aengeleegh was, te beletteren dat die van Hollandt geen meetter wier-
den van de geweilen oover Maës, en de aeneenehgetiche der landen.
Daer by ontbrak het aen geen glimp van eerlijkheit, aengefien het landt
van Lyûk door verbonden van Philips van Borgonjcn en Philips den eer-
sten van Ooftenrijk, onder de beschermingh der Hartogh en van Bra-
bandw. De Stadt, welkers werken niet vaft genoegh waren om langh
tegenweer te bieden, wierdt beffronghen met beladeeringh, en oover de
breuken, en ter needer gemaakt die sijf te weer getelt hadden. 't Meef-
tie gedeelte op 't kafteel gevlocht, wierdt van den nae bygeleeghen heu-
vel; dien, hoogher dan de grond des kafteels fijnde, de Hollanders
verlyftten hadden alvoorren in te neemen, met gescht befchooten, en
van beneedern ondernijnt. Want daer in 't leegher was een grootte mee-
nighte der omleggende landtfluyden, die, gewoon in de mijnen te arbei-

DenBifffhop
vruchelenos
op'tweeder-
leveren
derfijnde
by de Sta-
ten aenge-
bouden heb-
bende, be-
tegert die.

Hy neemt
de stad in

En beflormt
het kafteel.
den, in 't graeven niet onbedreven waren. Heraugiæ hadt geoordeelt, dat de beesthingh langh konde teegenhouden, en op die hoop wierdt 'er volk tot ontiet by een getrooken. Dogh ten laetffien vreiënde, dat, door 't ooverloopen der stroomen, de weeghen moghten onbruukbaar fijn, hoewel 'er plaetfien in 't kafteeal waeren, derwaerts ëy konden hunnen wijk neemen, en konfien om 't sleepeende te houden, is hy de grammischap des beleegheraers door oovergaæve voorgekommen: wordende by veelen aengesien, als een die bequaæmer was tot schijelijke aenflaeghen, als om gevaaren geduldigh door te staen. Hy deedt fijn beklaghe, dat hem hulp van Bouillon, en d'Italiaenen te Sichem, belooft was, maer, als d'uytkoomft heeft geleert, ontfchooten: en de mueer, 't voornoemfte daer hy fijn beïchermingh op betrourde, die men meende een vaft werk te fijn, dan korts daer aen bevonden wierdt uyt twee mueren opgemeakt te weelen, tuuschen beyden gevult met gruys en puyen, die los geraekt fijnde, felsf de binnente plaetfien van 't kafteeal voor 't schieten blootgeffelt hadt. De beesthingh uytgrekkende, wierdt, om niet door de han- den der soldaeten mishandelt te worden, beïchert hyt door de Spanishe bevelhebers, met soo groot eene trouwe voorwaer, dat 'er geweef fijn, die voor hunne uynten den deeghen teegen hunne cedegnooten in de muyt naemen: want met haer hadt Heraugiæ fijn verdracht gemaekt, niet fonder reedern vreiënde, dat de Luykænærers geen luyden waeren, om hem 't reght des oorloghs te houden. Den Bifchop niet vernoeght met het fraften der gener die sigh defeves aenflaeghs schuldigh gemaekt hadden, heeft de stadt, die hy niet al te trouw aen hem oordeelde, van gelijken haere oude vryheyt benoomen: ook liet hy niet af van wat hem doenlïjk was op te foeken, om sigh oover Heraugiæ te wreeken, hem van lafhartigheid beschuuldigende, en hadt booven dien oovergefoon van een gedeefte eernes briefs, waer in hy met weynigh eerbiedigheid fprak van de Staeten der Vereenighe Nederlanden. Maurits, en die met hem hadden kennis van defeves aenflagh op Hoey gehadt, hebben Heraugiæ, die by alle d'andere foute gevaer geloopen hebben, de handt booven 't hooft gehouden. Geen langh genot hadt men van 't besift deeser plaetfie, die eenen anderen was ontnoomen, gemerkt ëy den een-en-veertffien dagh nae haer oovergaen weederom verlooren wierdt; en alføo liep de vreucht van dit bedrijf te niet, blijvende niet anders dan den haet. En juuyt was 't by geval gebeurt, dat, op den feldten dagh, als ftraax daer aen, buyten yemandts verwaghtingh, de tijdingh van 't verlies des kafteeals quam, de Staeten, sigh verlaetende op de vaftigheid der plaetfie, 's Bifchops gefantien met fierheid tot antwoordt gaeven, dat ëy Hoey weederom fouden leeveren, wanneer de vyandt Rhijnberk geruynt hadt. Maer de Spanjaert heeft aen de besiftingh van Rhijnberk ook die van Hoey gevoeght, en de stadt ingehouden, tot dat de onkoften voldaen, en de vyandt van dien boodem verdreven fijnde, hy naderhandt 't weeder leeveren veyligh achte. En hier in heeft ook Philips eenen lof van godtvrouchtigheid gefloght, roemende, dat hy liever hadt de kerk van Luyk, de oudffie in Nederland, van 't fijne uyt te reyken, dan yets van 't geene haer toequm, onder eenigh voorgeeven, nae sigh te neemen. Vierhonthder gener die met Heraugiæ uyt Hoey getrooken waeren, fijn door tagthigh van 's vyandts ruutery geslaeghen, terwijl ëe ooverlaeden met buyt, en gedreven door een al te graetighe begeerte om dien meê te voeren, sigh felsf belemmeren. Hunne reghtveerdighe ftraffe hebben ook die gedraeghen, welke uyt de besettinghen van Ooveryssel, door Munsterlandt op roof loopen de, by nagh door den vyandt oever-
vallen wierden. Henriek hierentuuschen, om den vyandt, die 't op Pi-
kardyuen gemunt hadt, ander werk te geeven, en hem tot befermingh
van zijn eyghen te genooftacken, gelaft den Hartoghe van Bouillon met
een leechger, soo groot hem moogelijck was by een te trekken, in dat
Borgonjen, 't welk op den tielt van Graefichap, onder gehoorfaemh
heid van den Spanjaerfaact, in te vallen, stende op de vergeleegenheid des
gewest, om dat hier langhs meerendeels den doortoght uyt Italien en
Duytichlandt valt. Met den eersten indruk baerde men groot geweldt,
naerdien de kleyne fleeden door een bijteren schrick overrompelt wier-
den, en de schielijck gelichte troepen van dien landtaerd, die in een ge-
heele ceu geen oorlofg gesehen hadt, hem allerweeghen 't haft bieden-
de, men die bejeegeninghen veel eer een flaghingh dan een gevegh
moght noemen. Daerom noghtans is de maght niet van de grensen der
Nederlanden afgevoert. Maer Velaftco, Connetabel van Kaltiie (naem
ecner erfyckelijck weerdighhet) die toen weeghbens koningh Philips Land-
vooghht van Milaen was, 't gevaer verneemende, heeft een groote maght
van ruyttery en knechten, geligt uyt de beftettinghen aen gene fijde
d'Alpes, gevoert owver de geberghten, toen nogh met ficu bedekte, en
hebbende in 't doortrekken eenighe fleeden hernoomen, floegh hy fij
leegger needer by de Saanefroom, verwachtende een meerdere maght van
ruyttery, en de nieuwe wervinghen uyt Duytichlandt en het rijk van
Napels, waer door hy, alle gelegenheit tot flaen vermijdende, de heevig-
heit der Françoifhen quam te breekten. Gederuerende deef gevaeren en
't loopen der tijdinghen van alle kanten, begon de fiekte des Aertshtar-
gohen, die al te vooren in de Winter was verarght, te verswaeren: want
weetende dat hy onder de Spanjaerfs was gehaat, dat hy de Nederlanders
niet voldaen hadt, dat hy door 't senadraeghen fijner vyanden by den ko-
ningh belaekt wierdt, en dat men hem den lafter toedreef van nogh vrec
nogh oorlofg te konnen utvyoren, heeft hy foo heevighe smerten door
inkroppen meer gaende gemaakt, tot dat hy door een langhaemke koorts
afgeleeften fijnde, en door den ooverval van bloeden 't leven aflyde.
Sijne doodt, gelijck meerendeels die der Vorften, is verdacht geweest;
dogh fonder beroerte of verwarringh: terwijl de hoop op vrecde de le-
dighe, de laften en bekommerringhen eenes veelvuldighen oorloghs
dooverige besfich hadt. Die de waere oorfaek fijnes dootden nae-poor-
den, hebben, nae 't oopenen fijnes lichaems, verhaelt, dat die was ge-
sprooten uyt een steen en worm in de nieren, als toen nogh leevende,
die d'omleggende deelen afgeknaeght hadt. d'Oopenhaftende regeeringh
is door Philips aen den Raedt gegeven, 't Hoogh beleidt der oorloghe, en
der facken den gemeenen Lande betreffende, aen Fuentes, op den tij-
teyl van Raedtshooftman. Dit ampt hadt den Aertsartoghe, in fijn uyter-
fte, hem, volghens den raedt der Spanjaerfs, schriftelyck voor een tijdt
opgedraeghen; 't welk de Koningh korters daer aan bekraachtight heeft.
En hy was, hoewel met gebreeksen befoedeld, niet ontbloot van 't geen
foo gewichht een ampt vereyschte, 't welk de facken, door fijn beleidt
in Nederlandt, en wel haeft daer nae in andere gewechten uytygevoert, ge-
leert hebben. Maer den Grootten in Nederlandt, die hem tot nogh toe,
eterwijl hy de cleem der moogenheit, onder eenen minderen luyfter
verborgen droegh, niet hadden konnen dulden, was onmoeglik foon
der afgunst en verbolgenheit in te kroppen, dat hy de merktekennen der
seler nu in 't oopenbaer hadt aengenoomen. Dat buyne vooronders vol-
koenentlich de waarheit van hun vaderlandt voorstell hadden, dat ze
nogh 't eenighen daeghe een Landtvoooghdye der Spanjaerfs worden fouden.

Dat
Dat nae eenen Alva en Requesens, of, dat in verfcher gehucht is, nae eenen Roda, een geringhen tijdt en in schijn hunne voorrechten weeder opgehaelt waeren, en nu de selfden hoogmoeds weederkeerde. Dat derhalven't gebeele beleidt des vreede aen eenen vreemdelingh staen sorse, die de vorghie heeren gelijk in gebreken, in weerdigheit niet bereyken konde. Dus sprak yeder by figh felven: die dapperer vryborftigheid hadden feyden't ook aan andere. 't Is inder daet allen volken eenen ondraf- gelijken laft, en als eenen onverduwelijken hoon, te moeten staen onder de gehoorfaemheid eenes vreemdelinghs: en geene andere hof van nacyver is den koninghen foo owaterolligh, naedien yeder landtaerdt zal verfchaf- fen, die beegerigh fijn te dienen, om oover andere te heerschen. Derhalven wyert Karel vnder Mansfeldt, die figh door treffelijke oorloghsda- den, en altooos door vyandschappen met groote personaedjnen, eenen naem gemaakt hadt, als die eertijds met Parma, onlangs met Ibarras, en nu ook met Fuentes ooverhoop lagh, onder schijn van eere, van kant- geftonden, met eenighge regementen, die koningh Philips den Keyter te hulp fondt, om den Turk, die toen in Hongaryen magthig doordoorghe't hooft te bieden. Aldaer was hy de naeften aen Matthijs, veldtheer oover fijns broeders leegher, en heeft-fijne oude dapperheid en ouorloghs- konnt, geoffent teegen eenen vyandt, die beeter afgerecht was, niet langh gebruukt, wordende in 't midden der gevaeren door een fioekte weghgerukt. Maer Aerschot, niet willende dat de Nederlanders hem beneeden Fuentes faeghen, is nae Venetien, in vrywillige ballinghchap, getrokkken; betuygende, hy dat derwaerts reyfide, alwaer't geoorloft fijn foude vry te flerven: en niet beeter was Fuentes van 't gemeen besynt, om dat hy, onder schijn van eenighge kleyne moeyte, gemaakt door de Hooghduyfte fchooldaen, die Bruffel bewaerden, hadt getraet, door de regementen fijnes landtaerds, figh dier fteede meeffier te maeken. Dit flier al de weereld teegen de borft, en niet meer was men beducht voor de mueny der andere, dan voor de feedigheid der Spaenhche knechten. En alle d'andere fteeden hadden de fijde vrees. Dit baerde een dubbele ontfeltelenis, klaegende de Spanjaerths, dat fche buyten geflooten waeren; d'andere, dat men hen by naer verdreeven hadt: om die beyde hadden de platte landen te lijden. Waer uyt, als figh een nieufche plaegh by de jammeren des voorloeders jers vervoeghde, en het kooren uyt vrees voor gebrek begon te fteygeren, de vryheid, die de armoede eyehte hy, het gemeen in fuchten en kernen heeft doen uytbarfen. Diets te vuerighe begonden de gemoederen van alle ftaeten in verlanghen nae vreede t'ont- steeken, welkers begeerte de hoop gegeeven door den Aertshartogh gaen- de gemaakt hadt. En Fuentes, fonder figh daer aan te keeren, fagh het an, dat fye hunen weynsch door vruchteoloe-ondervindinghen afmenden. Geene andere die door foo geweldighe fught tot vreede gedreeven wier- den, dan het huys van Croj, en den Marquis van Havré, gesprooten uyt den selven huys, schrijvende aen Jaques Mailleray, die eertijdsij- nen huysgenoot, en toen in bloeyende jonft aen 't hof van Maurits was, gaf in fijne brieven duydelijke bewijfen fijner geneegenheit tot den self- den. Mailleray deef aen den Prins, de Prins aen de meeftermoogen- de der Staeten getoont hebbende, wyert hem gelaft weederom te schrij- ven, dat'er op die voet hoop tot vreede was, indien 't Spaenh krijgs- volk, ruymende niet alleen het hart der Nederlanden, maer ook 't landt van Luxemburgh en Borgenien, allefints de vrees die men voor hen hadt weghnem. Waer op als Havré weederom antwoordende, dien eyfch ge- heel en al ooverloegh, fonder daer op ets te feggen, wyert Mailleray Ff 'ij

1595.
andermaal gelaat, hem te doen verlaaten, dat er tusschen de Vereenighde Staaten en de Staten der andere Nederlanden middelen van vereenigingh fouden konnen gevoonden worden; maar dat de in geen handelingh met de Spanjaers wilden treden. Derhalven wierder uyt den naam der Staten van Nederland (lijndt Aceracht nogh niet uyt het landt geweeken) een geantschap afgegeeven den Prins Maurits, als die goedertieren van aert was, en den aedel, meerendeels aan hem vermaechtschap, beginflijnde. Tot dit gepsjck zijn gekoomen Diederik Liefvelt, eertijds, onder de heerschapp des Anjou, Kanfeler van Brabant, Mafus en Hartius, alle vermaerde Rechtsgeleerden. De Prins onthielt sij dat pas tot Middelburgh in Zeelandt, voor wien sy hunne reeden aenvanghynde, vertoonden: Dat eertijds, wanneer het uytbeemsch krijgendvolk van de twiedrachten der Nederlanders hunne byt maekden, den Raedt van Staete, die toen in't bewint der saeken was, de borgerlycke onluften baat wegeganten, en het verdragh by den Landen onderlinghe gemaakt door den Koningh selve was beveilight; en ook hen, nae dat sy elcker ver-slaen hadden, niet swaer foudre waallen, de Republiek van uytbeemschijfe waepenen te bevrijden. Dat korts daer nae, sy by door schult van beyde de partyen, sy door's heemels granschap, andere dingshen tusschen bey-den gekoomen waeren, die belet hadden, dat de wonde by nae geneeven niet ter goeder trouwe toebeelde. Dat den seldzeyn Raedt ook ny der regregeringh meestery war: dat sy afgemacht door de selfde onbelezen, hunne nué-beren om een eynde baenden, welk sy vertrouwden hen selve niet onen-geenhae te Fallen weeven, en met des te meerder reeden, om dat sy welvaerende en in eenen bloeyenden staat hunner saeken tot verdragh genooidt war-deren. Dat ook ny niet en twijffelen, of Mauritius, begaet met soo groot gaemenightheids des genoets, hat liever syn gelukk te verlaaten, dan van haer verlaaten te worden; naerdien den wußen Chimper eenigh dingsh soo feer verdacht is, dan langbouerighe voorpoedt. Dat hem derhalven geen beeter middel, om synen doorluchten naam, war in hy selfs booven de oorlogsbelden der aeloude tydehen nytbonk, te handhaeven oover-rijgh was, dan synen voorwerpgh glory te verveveckeren. Dat hy uytwe-nehmen de landtroooghyden onder syn bewint hat, en saeken genoegh om syn groot genoet te verluften. Dat de Vorsten uyt den bysfe van Nassau syg niet alleen door oorloghsdaeden hadden beoome gemaakt; maar dat ook veel- der selve door hun beleid in wyde tot doorluchte achtbaarheid gekoemen waeren. Hy zoude dan dien lof onhenfen, welken niemand synde betreue-ten: en liever alle goede diensten der Prinfsen van synen bloede verwach-ten, dan hen tot wenschen teegen synne groothe genoetfachen. Of soo hem geene anderen roem synsed werden, dan de dapperheit die in't bloedt en 't sweet der oorloghe geoeffent wordt, dat er gelegenheit was, om den naam des Christendoms door de waepenen te verheeven. Dat syn voorsigtighgh beleid, synne dapperheit tot soo groote verdienstens gefegeghen waeren, dat er niemand syn foute, die hem't hoogbevest der oorloghe niet onuwighe oovergaene. Op al het welke Mauritius, volghens 't goet vinden der Staten, in teegenwoordenheid van wenvynige, heeft geante-woordt: Gaeue voorwaer den heemel hem soo gelukkigh te sijn, dat hy 't eynde der burgerlycke onbelezen synne eeuwe in den naeoomelingenhen ver-seckerhen coude. Diene roem waere hem glorryriker, dan den naam van ooverwuemer, dan een heerlyk feegepraeken. Indien eyndelyk sy eenen waerachtighen baat teegen den ooverlauf en de baldadigheeden der Spanjaerden hadden, fouden sy eenen moedt grijpen verdergh hunne voorou-deren. Door dit middel zoude het in hun vermoogen staen als vrye met vrye
De Gesan-

ten worden

onverdi-

ter fakse
tegh

genoegh.

t's Prinsen

antwoordt

verschei-

delik op

genomen.

De Neder-

landtsche

Historien.

1595.

229

eerde aan de handelen, en te fluyten 't gebe van gebeurden. Soo is weederkeer-
den tot hunne verbonden, souden niet alleen sy gereést staen om hen te handhaeven, maar ook de koninghen hunne bondgenooten, onder wel-
ker geweldt sy nu bezeuwen. En geen meerder binderpael fonde de ver-
scheedenheit der Kerkfeeden voor de vereenigings, dan, en sy thans in
Vrankrijk was, sy schreeuen in deelen niemandt eenighe wetten voor.
't Oordeel in zaeken van Godsdiens t werdten A Godt en otten volke ge-
laeten. Veele dinghen waren hem en de Vereenigde Staeten gemeen met
de Nederlanden, aenboude bondgenootschappen, 't recht van bloedver-
wantschap, bedden en wetten der volken. Tusschen de zelfde en den ko-
ingh van Spanje was in alles de grootste verbietering en wyantschap,
welche door sijne begeerlijkeheid begonnen sijnde, de noodzaekelijkheid van
tegenwoordig vermeerdert hadt. En het onmogelijck was met dien wyand

t te handelen, dien sy, toen sy hunnen Vorst was, wierden gedrongen af
t te sweeren. Ook ware dit niet eenen vreede, maer een oovergaewe te

nomen. Den haat en de verfolgenheit der Vorsten waren onvreesame-
ljek, en in geen twijfle te trekken, hoe by sijh van sijne heerschappij fonde

dienen, die sijgh soo in oorlog hee afgelde. 't Vervolg der tijden en de

verstweeling der saeken braghten veele dinghen meede, welke men voor

t het teegenwoordighe te vergeefs foudhe hoopen. Maer thans, hoe souden sy

sijgh vertrouwen aan eenen, die 't billijk achte de hoofden sijner rechtver-
dighe wyanden verboeit te verklaeren, en op geldt te felleen; sy souden

sijgh ontbonden van onde voorbeelden op te haelen; die van alle en dat sij-

nes vaderen laenhen hem in verfchere gebeuwen. Als Liefveldt hier op

antwoordende verhaelde, dat hy alle sijne weerdigheid aan Oranje schul-
digh was, en betuyghde, ook nu gekoome te sijn, om den laft der

Staeten van Nederland uyt te voeren, fonder den de Spanjaerts in deele

handeling eenighints vermenght waeren, heeft de Prins, dier facke

alvoorens verwittigt, de handt in den boesem van Liefveldt geteeken,

en de brieven van vry geley, hem door Fuentes gegeeven, daer uyt ge-

trokken; weederleggende door een feker bewijs dien opgeprokten schijn

van woorden. Dus werdten het gefantschap haer affcheit gegeeven, naer-
dien het geene laft hadt om te handelen, dan op 's Koninghs naam.

Verscheidentlijk viel deele nieuwe wijke van antwoordten op de tongh der

verreliende en des gemeenen mans; tenwely eenighe glory en rijkdommen

den in oorlogh bejaeghen, andere vreede hoopen; niet anders, dan uyt

uerighe beegerte. De Spanjaerts, en die van hunnen anhangh, Feyden,

men hadt sijgh nu genoegh teegen de koninghlijke Majesteyt vergrepen,

foo die yemandt ter harten gingh, dat afgevallen, en die op 't hoogh-

ste niets anders, dan enkele vergiffenis hunner weerspannigheid hadden

konnen beegeren, uyt eyghen beweegingh tot handelen genoodigheid

wierden. Wat hadt men nu door soo meeninghoudighe gefantschappen

gevoorert, dan dat wanen hooghmoed des te ondraeghelyk was ge-

warden? Maer taemelijck voorlopt hadt hen tot die verstaenheit ge-

bragt, dat sy selve niet alleen alle eerbiedigheid'thunnen Prins des Schop

gaeuen, maer ook andere volken leereden byuent hunnen Vorst te handelen.

Sy moghen, luften 't hen, nogmaels weederkeeren, en booren den weere-

derspanghen Holland het wetten voorbeelden, door welcke by sijghoorver-

winnaren van Philips soute meaken. Wierders er tot nogh toe getwijfelt,

nu immers was 't klaer genoegh, dat sy vonden vreede verzilveren: hebbeende

voor oogen't voorbeeldt der Switsers, en soo eenighe boovendien de heers-

chappij quaemen af te fintjiten, welcke sy terfoor fouden insoegethen. Gee-

nen anderen vreede hadt men met hen te maaken, dan diensde, door geweldt

Ff ii
van waepenen't ondergebracht zijnde, genootsacht fouden worden te begeeren. Dit flont in korten te geschieden, soo maer de Nederlanters geen minderen woedt voor de trouw en dapperhelt't hunne koningh toonden, als men de wyanden in teegendeel jagh hebben. Luyden van meerder befaerdeheid rieden den vrede, die soo nae gebragt was, volkommenlijck aan de bandt te houden. Want wat wonder was het dogh, dat die van Hollandt lieveradden sig op de Nederlanters te vertrouwen, dan op den koningh, wiens wrack oover hunne mislaedten hen die sigh dies schulpig kenden te dichtten flont? Hunnen eschf spreede nogh teegen de Operbeerfchappye, nogh teegen den Godsdiens. Maer datse begeerden 't uyteemich krygsvolk versonden te hebben, julcx was den wyfch van allen, en ook dienstig voor den oorlogh, maer voor de vrede nootsaekelyck. De koningh konde sijn gesanten kiezen, hen voorsten met lafbrief en berichtspunten, 't sy dan op junk een naem als hem geliefde die te senden. En men hadt soo weynigh ervaerenten van die getrouwheit der Nederlanters niet, dat hunne meeninghe sijn foudt hem door beforden verdrag de fcbop te geeven, voor wiens sy vrywilligh de ongemaken waepenen leeden. Veele faecken waeren'er, die een Vorst eerlyker kon dulden, dan toeftaen. Al't welk indien't nogh niet gevoegh waere, echter soudet de den koningh betaemden, de gemeene welvaert ten dienste, eenehermaetenc van sijn hoogheste recht te wijken. Hy beboorde aen te merknen de elende der fijner, en hoe soo veele volken gijnende, niet anders dan den laatften aedem ooverigh hadden. Verscheeyden was den fixt dier oorlooge, die van gene zijde met bijfchaedighen, van deef met verloorene te gaan gevoert wyderd. Want den wyanden sijn de weylanten, handtsweren, wijffcherien het vooedel der gemeente, hoe sterk die ook in getael sijn magh. Voorts hoe ongelyk grooter voordeelen dan deee sijn't nogh, dat binnen hunne grefen alle stroomen uytliopen, en de rivieren te rugh nae kunnen oorsprong, dat den Oceanonbepaelt bevaeren wordt? hier van daen quam diene meeninghe van vreemdelingen, en dat geheele volken sigh binnen soo engben kust onder haer vervoeghen. Wilde yemandt de faek nae waerheit ooverweeghen, die foudt bevinden, dat sy selds ook voordeel by den oorlogh deeden. Haer waeren de vruchten der lantereyn voor den tijd ottrukt, de strand droogh en met vlooten beleeght. Heefgelden, fchatteryden en duerte in levensmiddelen noghtans bleeuhen, fonder dat die door eenehe wynt verlicht werden. Behalveven dien was alles verwoest en uytgemert, en soo nogh yts ooverbleeuhen, dat ook saghmen door inwendighe beroertten verneelen. Men moght seecker wel twijfereeden of men vrede hebben konde: immers langher te oorlooghen waer onmoegh. Hier by voeghende'k een nieuwe vreede, dat mischien de Vereenighe volken, was der oorlogs rampen, moghten tot het verkiesen eenes Vorsten gedreven worden, 't sy dan dat sijn een welgevallen naemen in uytbeemich moogenheit, 't sy dan dat hen de deugden eenes inlanders bekoerde. 'Dat' er, soo langh de Republiek sander hoop was, eenehe hoop ooverbleef; wanneer se een Heer fullen vinden, geen middel om sijn uyt den oorlogh te draejen, of vrede met schabe en schande. Men vondt er, die meer gevallen in beftant hadden: want dat de faecken de Hollanters tot nogh toe door eendraght staende bleeuhen, en eendraght door vreefe. Deese eenmael weghgenomen sijnde, fouden de gebreeken, die die gelijkheyt onderworpen is, hunne plaats inneemen, en de naeyver onder de fsee- den, die midden in de gauweder des oorloghs naelijx te dempen was, in swangh gaen. Onderulten foudten men met die volken, graetighe nae rykdommen, een gemeenschap en onderhandelinge vangemoederen hebben, en
DER NEDERLANDSCHEN HISTORIËN. 231

en de Grooten ongekaft sijnde, ook het gemeen, dat dogh soo van aert is, aenvangen te beminnen, al't geeft het afstiet te haeten. Ook fonden ie niet lighelyk weder tot die oorlogs lüften te brengen fijn, die de vrydom en onlafting der fcler, voor hoe weynigh tijdst het dan waere, gemaakt hadden. Kort om, tijd gewonnen, waer den koningen voordeelijk. De Hollanders, by zien kracht, en raedt en landswaftig was, ondergebracht fijnde, waer het den konigh gereg, maer ooverlagh te maen, wat maet of paelen by fijne krachten fellen wilde, teegen't verscheuerde lichaem van Vrankrijk, en Engelland, een rijk onder vrouwen handen; naerdien het eerste met krachten vruchteloos afgeleeven, dit laatste alleen uyt sibrik, oorlooghde. En deeven raedt bevestighe Lipfitus met voorbeelden der ael-oude historie. Taxis in teegandeel oordeelde, dat de Nederlan-ders, staende onder 's koninghs gehoofdwaem, uyt het bestand vry grooter schaede te wachten hadden. In deese verscheydenheit der gevoelens, heeft men gefien, dat de faecken heel anders fijn uytgevalen, als die geschikt werden, volgens de gewoonte der fortuyne, die, een vyand van de voorfienheit der menchen fijnde, de toekoomende gevallen in 't ver-borgen houdt. Maer op dat het gemeen, fiende alle hoop tot vreeu de afgeeneen, niet tot oproer-geeven wierde, heeft men gerucht doen uytstrooyen, dat de handelingh was uytgeftelt, op dat het gefagh van uytzeemische Vorften daer tufchen beneen frye quaeme. En feeker niet langh daer nae heeft de Keyfer brieven afgeverdigt, welkers opfchrift hieldt aan de Staeten van Hollandt, die de selfe ter Vergaederinghe der Algeemeene Staeten ooverleveren. Deese hebben geanswoordt, dat hen niet liever waere, dan met de Nederlantes kunne aëneureen te vereenighen; maar de reeden, waerom fijn van de Spanjaarts geen vreeu hoopen konen, hadden fe voor deeven meermaels aengewezen: en dat' er feedert niet wert voorgevalen, 'tgeheen ben van gevoelen moght doen veranderen, ten waere men oordeelde, dat feedert men vergif en woordenars teegen koningen hadden opgemaakt, men swij met meerder seekerheit op meefers van duifdaenige schelmsfukken vertrouwen konne. Beneevens deene fön- dene aen den Keyfer d'onderfchepte brieven van Taxis aen Philips, waer in hv vertoonde, dat gelijk het diensfich waere te duldhen, dat de Staeten der Nederlan-deren en de Vereenigde Staeten elkander onder 't vreeudebande- len als gelijke bejegenden, soo ook niet ongeraden scheen alles ten beleyde des Graeves van Fuente's te laeten: aenwijsende veeleuyvulghen, en in-fonderheit ontraedende, of het Spaanhef krijgsvolk te verlichen, of de Duysche tot bemiddelaers der vreeu te neemen. Aen de zelfe fijde der Vereenigde Staeten wierden dit jaar plegelijck vol trokken de huwelijken der Graeves Philips van Hoohenloo en Georgh Everhardt van Solms, en de bruylofftaetf uygetvoert door speelen, 't houden van feeften en by- schenen weeghens den Staat. Hoohenloo was getrouwen aen Maria, doch- ter des ooverleeden Prinfe van Oranje; Solms aen Sabina, dochter van Lamoraël, Graef van Egmond: beyde huwelijken van uytteekenden lyft- fter en toejuycingh, soo om de verdienften der mannen, als om den aedel der maehghen, welker vaders de meeste heughden dat voor de vry- heit des vaderlandts waeren opgeoffert. Onder de burgerlijke onheylen was een, dat de prijs van 't geldt ongelooflelijk steygerde, en yeder landfchap 't regh van muten t'eeneen roof gemaakt hadt, welken sommighe wel voorgenoome hadden op een gelijke voet, en gereegelt nae den han- del der volken, te brengenhen. Maer voor die ongeregelhheit, door nae buerfchap voortkruypende, hebben ook die 'er verbodt teeghen gedaen hadden, moeten swichten. Vaste bewijzen eener niet al te feer versee-kerde
kerde bondgenootschap, sijnde de verbintenis teegen den vyandt bee-
ter, als tullichen elkander, en de wetten krachteloos. Ook hadden de
naeberghiche onlusten de gemoederen doen opwaeken, welke gemeenlijk,
ten fy te reghtelyk afgedaen worden, graetigh fijn om figh in eene naefge-
leeghen oorloogh en partyfhappen in te wikkelen. Want gelijk voor deec-
den den swakken ouderdom des voorighen Vorsten van Kleef en Gulik,
foo ook heeft de krantsinnighe sijnes soons en naeachts, gehaelt uyt een
sikere, het Hartoghdom voor de konftemarijen des Spanjaers oopen ge-
flert. Van d'eene sijde pooghe figh ter reggeeringhe in te dringen sij-
ne gemaelinne, vrouwe overmoedigh en spijtigh van seeen, gelprooten
uyt den bloede van Baeden, steunende op de groothet des huys van Oo-
stenrjik, van d'andere de Ridderfchap en de Crawford van Brandenburg
en Nieuwburgh, die, getrouwt met 's Vorsten fuiters, figh de hoop eener
foo maghtighe erfenis toeëgygenden: seeker in weerwil des Keyfirs, die,
nac 't uyttveren van manlijk hoir, oordeelde, dat de seldfe vorsten-
dommen t'sijnen bewinde staa foonden. Aen deeven booden hunne gunst
alle die in de seldfe geweften den Protestantfchen Godsdiens t'volghden:
en ook eenige Roomfchgefinde, dutchende den hoogmoedt des huys van
Oostenrjik, den ouderdaenen laitgh, en een moeyelijk verschil tullichen
de fchattinghen en de koften. Deée dan, hebbende den naem der Staeten
van Gulik en Berghen aenenoomen, verloffen hunnen Vorft, die foo
ommenhelich bewaerd wierdt, dat men gelooffde dit geen geringh voedt-
fel voor sijne sikere geweest te fijn, neemende sijne gemaelinne in verlee-
keringh, als eene die ftoode aanlegheen in den boefem voede. Hier-
entullichen hoorde men dat de Graef van Swartfeburgh, die tot nogh
toe in beschutting der Spanjaerden geweest hadr, doende was met krijgs-
volk op dien boodem te werven, om het, gelijk hy voorgaf, in den oor-
logh teegen de Turkren te gebruiken: maer om de partyfchap der Oo-
stenrijkers te stijven meenden andere, die 't niet gelooffelijck hielden, dat
troepen, welke men in 't uytterfe Hongarijen gebruyken wilde, in het
allerafgelegenste gedeelte van Duytschland ftoenen geworven worden,
op dien tot langhe on nutte foldy, en groote schaede oover te brengen.
d'Eerbiedigheid ten Duytfehen rijke weerheeldt de Hollandfche soldae-
ten der verfroyde en onbreyde t'overrompelen. Op dees tijdt heeft
de keurvorst van Brandenburg begonnen de vriend- en bondgenoot-
schap der Vereenighe Staeten aen te foeken. 't Selfde deeden de Land-
raedhen dier geweften, met beede van hen eenigh geldt voor weynigh tijdes
't verfretken, 't welk korts aen ligtelyk luide gevonden worden,
nac dat de regeeringh en den handel der geldaemiddelen hunnes bewints
gemaekt hadden. En hier op waeren eenighe in Hollandt van gevoelen,
dat die gelegenheit diende waergenoomen; naerdien en de ruft der lan-
den oover Rijn aen uyt te spellen waere, en door dien band hunne
waepenen met de Franfeche fouden verknocht waere, Voorfiichtighe
oordeelde andere, dat men een maghtigher vyandt geen foo schoenen
dekmantel van oorloghe teegen die landen behoore te verfchiuffen; dat
niet alleen de inwoonders des Landts van Kleef, die den Spanjaert begun-
flighen, party fouden kiefen; maer ook sels de naeberghiche Bifchophen
en Geestelijken, en dat die om hulp aenbehielden, foo wel als fy, geen geldt
in vooraard hadden: ja'et onmoogelijk waere, door hunne krachten foo ver-
re en foo wydt verfprede Landen te beichernen; dat derhalven beft
waere te wachten, tot de gemoederen en krachten der gener, welker fae-
ken dienden gehandhaeft, tot meerder rijpheit quaemen. Dan geene min-
dere onlusten waeren 'er tot Embden gerecfeen. Deée sijnde een rijke
stadt
fladc oover d'Eems, is geleegeh on de mondt der felver froom, en een
gedeelte el dat Vrieclandt, 't welk eerstits de Kauchen omvanginge,
in sijn begrip behelsde de geheele landstreek, die tuschen de Batavieren
en Deenen uytgebreydelyt leght. Wacr van daen dat gewelt ook heedens-
daehs Oostvrieclandt wordt genoemt, om dat de oude Vrien op dees
fijde d'Eems ten Westen daer teeghen over leeghen. Hunne fceeden had-
den 'e eerstits gemeen met alle d'andere, die den naam van Vrien drage-
ghen; en elfs hunne vryheit, die hen ook gelaetens is van de Fransche ko-
nihen en keyfers van Duytshlandt, die figh, nae dat 'e onder geen
volkome heerlhyckte te brengen warten, met een maer taemelijck ge-
hoorfaemhkeit vernoeght hieldeen. De gemeene faeken wierden befoert
door vergaedoeringhen der volken in 't belfonder, en die den lande in 't
gemeen razeken door byeenkoomften uyt dengerheelen landtaerdt: de rechts-
faeken flonden ter kennisse der gener, die foo in de kleyne als groote
gvergaedoeringhen verkoren wierden: gelijk reghth hadden in deees die heer-
goederen behaeften; de hooghste eer was by den genen die 't grootfte be-
lit hadden, en in die eere den aedel leeghen. Maer deesse, nae 't bouwen
den kaatfelen, niet alleen t'huynen eygenen gebruuyke, maer ook voor an-
dere, ten toevlucht in binne- en bytren-lantshche oorloghen, en in den haer-
en een genoeghsae mecht teegen alle geweldt gecreht houdende, en nu
reets bewinsluyden der vergaedoeringhen, en den reghteren 'eeneen stij-
ven rugh teegen de partyschappen geworden, hebben allengt K'sens, door on-
enheidighen of vorgelooft heer der gemeente, al 'tgeen se fceeden nae figh
getrokke, en wanner de burgeren figh somwijlen hunner vryheit wee-
der erinnerden, de verdaediginge der felver teegen elkander aengeno-
men. Onder deess was infonderdeheit 't huys der Griethen, foo door huwe-
lijhen als erfeniffen, magthigh geworden, en in 'tbeiet van veel trefchelijck
heergoederen gekoome: dies het door langh gebruyc 't geheel gebiedt
en de beffteringehe deelslyen in sijn gewoudt gekreegen hadt, en ook de
beschermingh van Embden, dat eerst niet anders dan een dorp, daer nae
een swakke fladt sijnde, door andere quaeliely gehandelt wierdt, op figh
genoome. Naederhandt in 'tjaer veertienhondert vier-en-vijftigh heeft
Ulrik, geprootuen uyt de selfde flamme, eerst fonder kennisse der andere
eedelen, fonder kennisse der gemeente, van Keyser Frederijck den naam
en het regh van Graef oover die geheele landstreek, die figh langhs de fee
van d'Eems tot aen de Weefer uytstrekt, foo veel de vryheit der Vrien
lijden konde, gekreegen: en tien jaeren daer nae de brieven, van d'r
verkort, op dat het regh der andere, die elders binnen de selfde paalen,
't hoofft op gelijke wijse hadden begonnen op te trecken, niet gequetf wier-
de, oopelyck verkondicht. Dees heeft sijn heerlhyckte gemaekt
broodereytenerheyt, veel vryheytens de volke van Embden, veel vry-
heytens de Magistraten laetende, of vergunnende; en nogh meer Efdafird
foon, gebooren van deees vaeder, die, door onderlinghe getrouwheit
'themwaerts, foo magthigh geworden was, dat hy door hoop der selfer
figh de heerlhyckte oover Gröninghen en Ommelanden heeft darren
beloven; en die gevoert, tot dat hem de waepenen der Saxen, de
quaede trouw des Hartoghens van Gelderlandt, en ten laetften dat al be-
weldighendt geweldt des huys van Oostenrijk oover d'Eems te rugs dreef.
Dees hadt naegelaetn sijnen soen Enno, die by den vaeder niet haelen
mocht, en foo regeerende; dat hy selfs van andere geregeert wierdt, maer
weynigh tijdens deheerlhyckte en leeven hadt. In welcke tijde, als de
Chriften weereldt, om verschillen in den Godtsdienst, in eenen brandt
van onlusten hadt begonnen te raekhen, Embden, dat de selfde belijdenis
volghde,
volghde, welke in andere landen te vuer en te swaerd vervolacht wierdt, een ongelooftenlijke meenigent van vreemdelingen, Nederlanders, Françoïten, Engelfichen, die, om de bequaeme gelegenheit haerer stroom, derwaers hünnen toevlochten naemen, genoodigd en onderhouden heeft.

Toen hadt Anna van Oldenburgh' te beter des Vorstendoms, uyt den naem haerens foons Edfardt den tweeden, gebruückende de maght haerer regeringhe, in het opdaeken dier heerschappen, met een meeswaerighe beleeftheit, en heel anders dan de Duystsche Vorsten gewoon fijn. Sy hadt een gelijken yver tot de Godsverucht en eerbiedigheid tot de weten, welke fy oordeelde dat niet min eeneen steen dienden, om de vryheit des volx, dan om d'achtbaerheit des Vorsten te handthaeven. Ongelooftenlijk is't, hoe geweldighe eenen eenwas de stad door deele meeswaerigheid en toevlochtur der volken gekreegen heeft, fijnde vermeerdert met niet min dan fesdyuenfent menchen. Hier op fijn niet langh daer nae gevolght de onheyen, die bloeyende volken gemeenelijck onderheeverfijn, overdaët en hoovaerdely onder de gemeenten, nacxver en afgunst onder de grooten. Echter fijn de faeken tot geen gewelde uytgebarften, soo langh Edfardt, die strat van aerd was, door raedt of vreefe fijnes jongheeren broeders Johan, befaëdighder van imborft, wierdt ingetoom. Maer, nae't overlijden van Johan, heeft Edfardt, wiens Godsdiensft met dien fijner onderfaet niet overrevenquan, naerden hy den Augsburghesbe, die van Embden den Geneeffchen, beleden, de welvaert der burgeren meer en meer beginnen verdacht te houden. Hier toe wierdt hy opgestoot door de driften fijner gemaelinne, uyt koninghlijke stamm van Sweeden, en van koningslijkens aerd: en onder andere verhaelde men, dat deede, hebbende den burgeren ontleent eenighen huysraedt, die voor haer fylvn heeft behouden, op voorweeven, dat die voor layden van burgerlijken staaet te koelfllyk was. Eynendy fijn fijne quaesthesiaerighe gecchillen, door tuschenrokkenen van wargeelten, die, gedreven door fught tot nieuwighede, dence Vorst of'tvolx vlyden, soo hoogh geree- fenen, dat de Graef de byenkoomsten der gemeente, ingeltel tot oopenbaere oeffeningh des Godsdiensfts, met den naem van faemrrottin- gen van muytelingen beklaeide, en de aelmoeffen, welke die stadt, beroemt in werken der barmheerigheid, was gewoon ten behoeve der arm- en ver ACMenelen, dynde, als waere het aengefien om heymelijck gewelde teegen hem te fmeeden. Waer teegen een soort van luyden, bequaem om heystigh beweeghingen te verweckken, die, onbedreeven in burgerlijke faeken, en, onder den dekmantel van Godsdiensft, moeytuchtigh fijnde, meermals een goede faek door quaedt beleidt verbroedert, den naem van vryheit, en, het geweldeghfte middel om gemoederen in te neemen, den diensft Gods ten breedtffen opgaeven. Hen wierdt die onverzwin- nelijke dapperheit hunner voorouderen, en, tot een versch en naeberighe voorbeeld, die van Hollandt met de Vrieten voor ooghen gehouden. En wat waer voor hen gewenschter, dan sijh door een naewe verbintens met die kloekmoedighke volken, die ten deele kunnen aelonden naem draeghen, te vereenighen? Nu reets hadt de Graef, te yverigh in fijne belangen, belaftingen op de koopmanschappen gefet, en fijne magistraeten inge- voert, waer teegen 't gemeen, hoewel hunne verbolghheit tot noghe toe woefl en hartnekkigh was, geene andere baldaerghheid, dan in woorden, blyken liet. Verder dracelen hadt uyt, en alle eerbiedigheid de seph gekreeghen, wanneer te befoetingh in de burght gewaar wierden. Sy grijpen onder een befonder heeft de waepen en verwekeren sijh van 'tge- nunca.
van alle andere fierken der steede. En sf verkiefen sfigh niet alleen hop-
luyden en kornellen, maer stellen, ten schaeddelyck en voorbeele, nieuwe 
vaartenen over sfigh: afzetende die, om den eedt aan hunnen Vorst 
gehaen, sfigh selven dier beroerten ontrokken hadden. Die de burght 
beef hielden wierden door hongher genoostheect daer uyt te trekken: en 
aerden alles tot geweldt was uytegebarften, is’t buyten twijfel, dat yder
’t oogh op de hulp der Vereenighde Landen geweent hadt. Van beyde de 
partyen sfijn gesfanen nae den Haghe gefonden, om sfigh by de Staeten te 
vervoeghen ‘s Vorsten gefanen behulghdighden die ongeschikte meen-
igheden van myttery, vertoonende dat de zraek en het voorbeeldt der sel-
ver in’t besonder den Staeten rakte, welker sachen alleen door zondraght
so gegeseende krachten gekregehen hadden, en, dat, soo de hooghe oover-
heyt eenmael onder’t gemeen in verachtsyng quaeme, hen voorneemlyck
de schaeddelycke gewalghden van diergelycke baldaegheyden te gewoelen fonden.
d’Afganfanten der stadt Embden in tegendeel leyden den Graeve te laf 
sfijnen haet teegen den fuweren Godsdiemst, ‘t verbreeken bungen wetten, 
‘t invoeren van onbillijke belastinghen, en dat by door partijchen en 
waepenen hadt gegoegt hunne vryheyt t’ooverweldighen; dervooeghe, als
vraeghende, of de Staeten vordeelden dat diergelycke dinghen te draeghen war-
ren: met beede, dat sfigh bungen als meedegenooten eenes Godsdienstf, 
en der felterenbeylen, erbaaruen wilden. Hier by voegende, dat de Graef 
de vriendschap des Paus en des koninghs van Spanyen socht te winnen,
on, ondersteun by hunne hulpe, de vryheyt t’oorrompelen, of om, in 
tegenzwifelingh van goederen elders geleegehen, de stadt den Spanjaert te 
sehenken. Sy hadden door verfpieders gewiffe verfekeringh, dat de vy-
andt ‘t grootfte voordeel der oorloge daer in fijnde, soo by sfigh eener
uytneemende froom en haeven konden meefter maeken: en ‘er geen ge-
wenfert waere dan d’Eemsfroom, die, vloeyende door het myr den
Dullaert genaemt, het Embderlant en Groninghen van een fijnht, en 
midden door de twee uyt een wĳdfluyffige feehaeven in den Ocean loopt;
bequaem fijnde om d’allerwaerfte scheepen te voeren, en fonder gevaer,
mits de verfcheeyde cylanden, tuﬄchen welke hy boghtigh sfijnen uyttangh 
neemt. Dat de Spanjaert, door dit middel, naer sfijn welgevallen, den
oorlogh in Vrielant konde hervatten, en, ‘t gheen hem tot nogh toe 
was onmoogelyck geweest, een vloot in fce fenden. De Vereenighde Sta-
ten, die en’t gevaer, en, soo sfigh daer teegen quaemen te verfetten, 
den haet voorlaeghen, hebben het gefantschap duifdaenigh een afichey ge-
geven, dat nogh de Graef buyten vres geftelt wierdt, nogh het volk sfigh 
van hunne bongdgenootschap konde verfekeren. Beyde de partyen wierden
tot vreede aengemaent, of, dacht het hen soo goedt, dat sfine hunne verfichel-
len door weeghe van reghten fouden afdoen; dat de waepenen hen ver-
dacht bleeven. Dat sf in thans nogh den cenen, nogh den anderhen vyant 
waeren, maer sfigh, soo ‘t hoogher quaeme, teegen hem, die eerft den
oorlogh hadt begonnen, verklaren fouden. Als kortd daer aen aen eenighe 
booden te poft tijdingh wierdt gebragt, dat Enno, ’s Graeven foon, 
krijgsvolk by een rukte, en de haeven Knok, teegen oover Delfuij, ver-
fterkte, fijn de scheepen, die naer gewoonte d’Eem braswaarden, vermeer-
dert, en een regement Vrieffen gelaat derwaerts te trekken, om de stadt 
te befhermen, en die yts nieuw beginnen fouden van den oever te 
verdrijven. Ook heeft de burgery, soo groot was hunne geruuffheyt, met vreugh-
de sfigh selven en haer welvaeren vertrouwt aan de waepenen der Veree-
nighde Staeten. Wacrom Graef Edfardt toen geen ander uytkoemh van 
dan hen tot middelaers aen te neemen, door welker magh alhes uytge-

Gg ij
voert wierdt. Ook heeft hy een verbondt en gemeenschap van waepenen aengebooden, vreefende dat de stadt hem in die gunst te winnen moht voorkomen. ’t Sal niet sonder vrucht fijn te verhaelen wat midde-ler van vrede de scheitslyden, ten dien eynde toen van de Staeren nae Delffijl gefonden, beraemt hebben, en welke de voornaemste pun-ten der felver geweeft fijn, op dat, gelijk fy van de facken der stadt Em-oden, foo ook de naeoomelinghen van hen ooreedeln. Niemandt fouve fijnaren Godsdienvt naebeeldt fijn, of daer oover bekommert worden; de felfde kerkfieden, die men gewao was in de stadt te gebruiken, blijven, en den Graeke de fijne buyten de stadt vrygefelt fijn. In kerkelijke ver-gaederhingen fouve vangeene andere faecken, dan die de keren den Gods-dienst raeken, gehandelt worden, den Raedt vrystaende yemandt te ver-kefen, om toe te fien, ’t gheen in de Platts en in Hollandt gebruylkely is, op dat, onder dien dekmanet, geen onluften gebrooven worden. De fel-vve vergaederinge fouve de Bediencers des Goddelijken woordts verkiefen, de Vorfl die goedkeuwen. De landen, die der Geestelycken geweest waeren, fijn onder ’t volk en den Graeke verdoelt. Uyt de vier Burgermeefteren, en uyt de neeghen scheepenen, fouden d’erste in lootingh en vervolghens aery-lijx d’andere helft afgaen; een treffelijk middel om ’tgefang te maechhen, op dat niemandt hoopen fijne fijne vergiendimg booven de twee jaeren te doen dueren. In plaets van d’aangaende foude ’er den Raedt twee noemen, en de Graef een uyt de felfde kiefen, hebbende te vooren in ’t maeken van Magiftraeten gegaen naer eygen goeddunken. Deefse fouden’t bewint van ’s Stadts- ende faecken hebben en de maght om ’tburgerrechts, beneeuens de vryheid van gielden, in welke de gemeente verdeelt wordt, te geven; ook de fleutehen der poorten en ’t wachtwoordt. Aen hen fouve ’t von-nissen in burgerlijke faecken, en alle andere wygtenoomen de straffe des dootst, hanghen. Mijdigheid, die den hals verheeft hadden, fouden, waeren ’t vreemdeelingen, door regters by den Vorfl gefellet, waeren’tburgers, door een vierchkeaer uyt die beyde gefraft worden. Den Raedt (deelen be-flaat uyt vertextig perloonen) foude den Raedt door hunne eyghene stemmen vervullen. De verkoorene fouden, voor ’t ingaan van hun ampt, den Vorfl geboorfaemht, en de stadt gertowshheid fweeren. De wetten fou-den beveeltigt blijven, en alleen die schattingen, welke teegen de wet-ten niet en freeden, soo nochtans, dat de stadt ’t bewint van baere eyge-ne befgelden behouden moette. Voorts foude het Falderen, de nieuwe, stadt, gebecht aan de oode, en naeuwer aan ’s Graeven dienst verbonden, voorlaen op de felfde voet, als de stadt Emboden, geregert worden; op dat het geen geduerighe slof van onluften quaemte te baeren: en op dat de burgeren figh des te feeverder op hunne vergiffenis betrouwden moghen, foude de Graef van zelfs’ de fterken des kasteels weghneemen, en ’t felfde der fteede onderworpen; nogd door eenighe blokbuften, schanhen of waeltig-heeden langhs den oever de voorbyvaerende scheepen hinderen of beveiel-digen: welke weldaeden des Vorflen de stadt door een groote saman van penninghen foude erkenen. Dus heeft men voor de velyhindte der inge-fetenen, en voor d’achtbaerheid des Vorflen sorg gedraegen. Ook lieten figh deeve punten niet quaelijk gevallen, schoon hen de verbiertering van foo vers geleden ongelijk wederlijt op de krop ftaak. Waer by niet ecnen vaft gefellet is, dat de roekoomende Graeven en Magiftraeten deeve vredeenpunten hadden te beveerhen. Vervolghens wordt de Graef uyt naeme der Staeren vermaent, alle beleedigingen en quade vertoonden door goedertierenheid ’t ooverwinnen: en dat hy, stellende de bedrijapelycke vriendschap des Spanjaerts booven hunne getrouwheid, figh niet te gelijk
in hunne laecken en in eenen naeburighen oorlogh fonde inwikkelen. En
dien van Embden belaet men, sigh te schikken naer het voorbeeld hunner
naeburen, om, door t'juk te willen afhudden, geene weerdere swae-
righeeden op hunnen hals te haeten: dat eenen burgerlijken oorlogh door
maetighe dienstbaarheid goede koop afgekoet wierdt: en ook sy wel eertijds
Vorsfen vry van straffen aerd dat gedraghen hadden, soo langh' er geen uy-
teenchte wreeftacht meede vermeenght wierdt. 't Krijgsvoel op dit verdragh
weerlijds afgedankt sijnde, was 'er veel eer ruf, dan eerdraght: en de
onlust niet soo wel gehict, of men quam meermaelen tot de felse on-
heylen en geneesmedelen te vervallen. De tijden deelsticks jaers en de naet
daer aan volgenden sijn voor de waepenen der Vereenighe Landen, als hadt
de gunst der fortuyne hen voor eenen koren froot den nek keerdt, on-
geluikigheid geweef. De geheele Lente en een gedeelte des Sommers was
leezh, en fonder yets te doen, verloopen; sijnde wel een gedeelte der
krijgsmagt op de grebens van Vrankrijk in oorlogh: maer hunne onder-
linghe tweedraght is oorfaak geweef, dat de waepenen, hoewel Buenvan
onderruken daer op meermaelen aendrong, nicht elders voortgezet wier-
den. Want de steeden in Vrieslandt, verbittert op de inwoonders ten
platten lande, klaerghden, dat deef de belaftinghen hen byde gemeen
nen ter goeder trouwe opbraghten; en dat, t'gheen de landen in't befon-
der ter drieghen hadden, of niet betaelt of quijtkgescholden wierdt. Die
van Zeelant, hebbende van gelijken met die van Hollandt in heevigh
geschillen over de verloofgeden op 't uytvoeren der koopmanschappen
geweef, hadden, onder dien dekmantel, langhen tijdt uytgefeelt hunne
schattinghen in de gemeene kas der Bondtgenooten in te brengen. Waer
by nogh die van Gelderland en Ooveryffèl sigh ontsculdhigden op
hunne armoede, en dat de vyandt tot binnen in 't hart hunner landen
veripreydt lagh. Ook hebben eyndelijk die van Hollandt selve, welke
derde der gemeene belaftinghen moeten opbrengen, begonnen dit
voorbeeldt of nae te volghen, of te wrechen. En fëcker, indien de
menchten, niet meer door nooddwangs, als door welbedachten raede,
'thunnen voordeele gedreeven wierden, vereyfchere inforderheit die tijdt,
waer in 's vyandts fæcken in bijfhere verleegenheit ftonden, hunne koop-
handel trefzychne winften inbragt, en den Franschen boodem den
swaerfhen laft der oorloghe naer sigh sleepte, 't betaet van gewij-
tigher aenlahghe; welker lafen de gemeente noghtans korts daer
zen, meer verarnt sijnde, en fonder eenghe vooripoeckt, heeft gedrag-
hen. Ook zijn de oorlogsbedrijven in Luxemburgh selvs niet nae wench
uytgevalen, terwijl men sigh onbedachtelijk ophieldt met het inneemen
den van fchanßen, die den vyandt weynigh 't schaede doen, en den ooverwinn-
naers geen voordeel met allen geeven konden. Maer nae dat koningh
Henrik, in Borgonjen gevallen sijnde, de kracht des rixs derwaerts ge-
rukt hadts, heeft den Hartogh van Bouillon, die door een grootmoedighe
aenkundinghe het leegher der Spanjaerden op sijnen hals gehaelt hadts,
onbloeot van krijgsvoel, niet alleen sijne gedaene dreymementen vruch-
teloos laeten afloopen, maer ook onmaghtigh 't sijne te befucherem, 't plun-
deren van den Franschen boodem stafloos moeten afnoemen. Waerom
Philips van Naflau, dien fulx verdroot, en om dat sijn krijgsvoel, door
hongher en ongewoonte van waeter drinken, begon te verloopen, sigh,
genoomghaen teeghen wil van Bouillon, heeft gehaelt om weder te keeren,
echter niet door den f€lden wegh, dien hy gekoomen was, want dien
hadts hem de vyandt benoomen. Maer hebbende sijn voetvolk gelaf te
rugh te trekken, nae de naetste feehaeven in Vrankrijk, om van daer nae

Gg ii

Hol.

1595.

Onderlin-
gehe onec-
neigheid tus-
schen de
Vereenighe
Staten.
Hollandt oover te waren, heeft hy selws met sijn ruyttery, diep door Duytcheland heen, de wegh door Gelderland genoomen. Dan de Graef van Fuentes, fiende dat sijn Landtvooghdy soo geweldighe benijt wyrt, was des te yverigher in sijn te benyveren, dat sijn weederpartyenin hem niets, uytgenoomen sijnne grootheit, mochten te beripen vinden; en wel befoender ginghe sijnne forghje oover 't krijgsvolk, in sijn te verfekeren van d'onde, en nieuwe daer toe te voeghen. En infonderheit figh be- wuift fijnde, dat de myuter of Italicaen, en donheylen daer uyt ge- reeven, hem t'eene lafter wierden toegedereven, heeft hy, om den haet van diekant te vervafchten, raedtsaem geoordeelt die weeder onder gehoor- faemheit te brenghen. Hebbende derhalven figh gehaaft in het voltrek- ken der verdraghs punten, die, begonnen door den Aertshartogh, sijnne doodt hadt afgebrooken, deed hy, aengjesien'cr nogh geen geldt in voor- raadt was, hen daegelijxe betaelingh en gijfelae geeven. Sijnde hen ge- laft Thienen in befittinghe te neemen, hadden's nogh onder de vendelen geen plaets genoomen. Maer 't was winft den vyantd te verfleckhen van't gebruyk des krijgsvolks, 't gheen fy selws fouden moeten derven. Korts daer aen verdeelt hy 't krijgsvolk onder hoofden en in beffetinghen. See- dert een geurymen tijdt herwaerts waren de troepen des koningshs van Spanjen niet ferker geweeft; maer, dewijf e in soo veel plaetsen ver- froyt leeghen, niet maghtigh yets groots te verrichten. In Borgonjen onder Velaflco, was een volkoomen leegher. Op de grefsen van Artois en Pikardyen, na e vertrek van Mansveldt, 't opperbewint ge- geven aan den Marquis van Warenbon; soo om die van Kamerik te befluyten, als, om figh wijde en fijdt door Vrankrijk verpreyden, plun- deren met plunderen te weecken. Morgond wendt figh teegen Mau- rits, om op sijnne aanlafehgen te paslen, en die in tijds voor te koemen. Vierduyftel soldaeten hem ten dien eynde gegeeven, houdt hy omtrent Hulst; Verdugo gelaat fijnde met fesduyfent voetknechten en viijftienhonderd peerderen, Bouillon, vry twakker van volk, uyt Luxemburgh te ver- drijen, en de fleeden by den Francois verovert te herneemen, beleeg- ghert la Ferte: en reets waren de wallen door meenighvuldigh fchieten, en verfcheeyde breuken geopent, wanneer een troep Françosien, tot ontfer ter fteede daer binnen gefonden, door eenen heevyghen uytval, de beleegheraers in wanorde geconferen. Maer de stadt voor dat be- legh bevrijt fijnde, gefchiccte 't by geval, dat, het vuer in 't buskruyt ge- raekende, het grootlste gedeelte der felver afbrande; dies Bouillon die selws van werken en beffertingh ontbloot heeft. Hierentuffchen is Ver- dugo, die 't op fleeden van minder teeghenweer geweit hadt, nae 't oover- weldigen van eenighe weynighe, door een fiekte en 'tydelindy noodlot weghgenoomen; omrent wiens doodt het gerucht ook eenighe naeb- denken heeft gevonden. Maer hy, hoewel ongelukkigh in sijn Land- tvooghdy van Vriellandt, heeft figh eene naam verdient, als wien meer- maalen tijdt en krachten, dan dapperheit en nyvere forge gefeytht heb- ben. Trouw was hy in woordthouden ten uytferen, en wel begaef te tael voor een krijgsman. Ook meewaerigh van aerdt, een deucht, feldstheem in de Spanjaert, en die hem tot des te uytteekender cie- raadt ftrekte. Booven al, dat hy, van den geringhften ftaet tot hooghe cerampten gefteechen, als begeooren uyt niet oncedelen, maer armen huyc- fe, sijne voorighen ftaets gedaghtigh was, immers soo veel genoegh deedt. De ffeeden in Nederlandt baclen Fuentes, dat hy dogh ten laefhen het belegh van Kamerik soudte voortfetten, hem aanbiedende groote sommen geldts en krijgsvolk, naerdien de stadt niet t'eene mal belooften, en 'tlee- ghier
1595.

Fuentes
vermeestert
Chaftelet.

Hy beleegheert Han.

Des zelfs
fèevooghe
Gomeron,
de stadt aen
de Spanjaerts
verkecht
hebbende,
wordt va
Fuentes in
heechtenis
genomen.

Orvillers
't kasteel in
houdende
verkiechte
hulp van
den Francois.

De Francoï
sen worden
meeletter van
't kasteel.
als die hem tot antwoordt gaeven, dat het buxten hunne maght was, gemerkt de Françoisen rect des kafteels en der eeêde meefter waeren, is hem in't gesgitt der sijner't hooft afgeslaeghen, moetende gesleet worden onder der ramplaelige voorbeelden der gener, welker trouw omtrent de partyen die fy kieven vloet iânde figh beyde de vyanden tot vyandt maeken. Van daer trekt het leegther nae Dourlans, om Kamerijk, waer op fy om dien feldten tydt, door heymelij verfânt met eenige Geestelijken en fteedelinghen, eene ongelukkighen aenflach gemakt hadden, van achteren te beluynen. Hier voor is Valentin de Pardieu, Heer van la Motte, in'tbelstighhen der werken en eener bequaeme plaetse ter beleegheringh, by maeneclijfh, met een musfetkoeghel doorschooten. Dees is geweelt d'eerste der krijgsooversten, die voor deefen, toen de fâcken der Stae- ten treffelyk well ftonden, hunne tweedraght, en dat door dit middel de vervallene kracht der Spanjaerd en fouden herstelt worden, voorfen had: een Heer vermaert door fijne dapperrheit, en meer dan krijgsmans scheranderheit, en hoedayengh yemandt behoorst te fijn, die uyt den ge- ringhten flaet tot het Grootmeefterfhap des geschuts, tot de fteevoggh- dy van Greevelingham, tot groote rijkdommen, en den tijtel van Graef is op geklommen. Den Hartogh van Bouillon had bextingh in de fâtend gefonden, en begaf figh, met den Graef van Sant Paul, kort daer aan lefs daerwaerts, om voorraat van buskruyt en lijftggh dat binnen te bren- ghen. Maer den Ammiraal Villars, die de voortoght geleyde, en, te verhit op flaen, den lâft dien hy in tegengende halten vermaede, door het leegther van Fuentes (juyst op de feedflagh van den Apoel Jakobus, dien de Spanjaerts gelooven voor hen gelukkigh te fijn, en dien met dat ge- loof dikmaels voorpoedigh maeken) omeingelt en gevangeh fijnde, is frax daer op, om dat hy't Lotteringhs verbondt verlaeten had: en tot Henrik was overgevalven, om't leeven gebragt, en met hem vele eedelden, d'overrighe fijn't ontkoomen; en het geluk heeft den misflagh van'de'en en d'ander party begunffight. Want indien de Françoisen met meerder getal van troepen, die den Hartogh van Nevers als toen verfâmelde, op den flagh waeren aengekoemen, de wegh nae de fâtad, en de plaet der fêege fron foor hen oopen. En de Spanjaert, soo hy, fijn geluk vervolghende, de vluchelinghen hadt naeghegt, weynigh verf- childen't, of gelijke glory, als hen de fêege voor Pavie en Sant Quin- tijn baerde, te verooveren foud en hy choon gefaen hebben. De over- winnaer beeftormt het kafteel, dat niet al te wel beft was: want de fte- voogh Gamache, terwijl hy, nae de gewoonten van die tydt, meer be- forgt is voor fijne eyghene belanghen, als voor den dienst des rijx, hadt van twaelhondert Françoisen, die hy by figh hadt, maer weynigh en hem getrouw, in't kafteel ingenoomen, lactende alle d'overrighe in de fâtad, om by der handt te fijn, ingeval de nood hunnen dienst verveyf- te; 't ghene haer verlies geweest is. Want eenighe Spanjaerts, gefonden om de breuk des kafteels, gemaakt door 't geschut, te beâfpiënd, fiende dat die verlaaten was, betuyghden hunne vreughde door grootgetuer, waer op een meerder getal is toegelopeen, die't kafteel ooverrompelt beffende, voors, fonder eenighe tijdt verlies, te gelik in de fâtad veeln: alwaer't niet fonder moordt toegegaen is; gemerkt nogh dapperrheit de gewae- pende, nogh meeddegoenheyt de weerloofe verfchoonde. Terwijl de leegthers, afgemaf door deêe fazen, in de Franfiche beffetinghen uyt- rufen, trekt Maurits, nu rechts diep in de Soomer, met al 't krijgsvolk dat hy by figh hadt, en de troepen weedergekeert met Philips van Naffau, te velde. En fijn ooghwit weefende, de weynighge plaetfen, die de vyandt om
om Vrielandt nogh in sijn geweldt hadt, te vermeesteren, leegherde hy sijgh voor Grol, een feedtjen onder 't gebiedt van Zutphen. De befesting was niet sterk, dan feshondert mannen, weynigh geefhut daer binnen, waer hy de lijftogh niet langh strekken konde, en 't waeter utt de gragt met weynigh moeytens afgeleidt worden; dies hy in korten hoophte gelukkigh ten eynde te koomen. Mondragon hier van verwittigt, treckt in aller yl met een vliegendt leegher uyt Antwerpen, en rukte met sijgh alle de befestigingen die hy oover Maes en Rhijn ontmoette. Sijn geheele maght belont utt vijfduysent voetknechten, en omtrent duijften peerden: maer de faem 't getal vergrootende, heeft Maurits, die wel twenmaal sooo veel maghts hadt, sijgh op den toever niet betroutyvende, de beleeghingher opgebrochen, en den brandt geesteken in alles dat onmoeglijk was mec te voeren; waer nae hy sijnen vyand tot aer den 'Fifele te gemoet trekt, om hem binnen den Duystehn boodem te doen flant houden: en dees niet hebbevende yetwvte tegens 'tleegher darren befaen, maer wel vernoeght, dat hy Grol ontset hadt, en de leegheers weederfijts voor dat jaer te doen leedigh flaen, is te rugh getrokken, soo verre dat hy de Liptroom tuftsehen hem en sijnen vyandt sifelde. Want Maurits, berigt dat hy met soo groot maght niet was gekoomen, als den roep in 't ecrit hadt uytgestroyt, 'trok hem op de hiel. Derhalven scheidt hy Philip van Nassau met fijfondert peerden oover de stroom, om de voederfekkers van 'ts vyandts ruytery fchielich op het lijf te vallen. Maer Mondragont, door ooverloopers van dien aenflagh verwittigt, heeft al de maght sijner peerden op eene plaets gebracht. Philips was niet soo haeft ute een enge wegh in 't oopen veldt gekoomen, of wordt in aller haeft van allen sijfen omgezelt; en 't gheen de volghende belette hem te hulp te koomen, was 't ontmoetendt gedruys der vluchtelinghen, en datse op een niewe en glibberige wegh belemmert bleeven. 't Verschilde echter weynigh, of gelijk de kans des gevechts, infonderheer te peerde, hachelijk is, den dapperen induct der gener, die op den vyandt infinitten, hadt hem aen't wijken, en daer door gedreeven: maer de hoofden, door hunne wonden verfwaakt fijnde, hebben den moedt doen fakken. Andere fijn nogh onbefeert door den vyandt, die in wanorde geraekt was, doorgeeslaghen en 't oontkoomen. Veele, die geperft wierden, wonden sijgh by de Liptroom t'eyende vluchten, welke de Prins op d'overfijde des oever met fijne regementen te voet ontfanghen heeft. De nederlaegh is nogh groot, nogh om andere reeden gedenkweerdigh, dan hier in, dat de voornaemfte hoofden het wvaertste ongeluk bejeeghende. Philips van Nassau selds is, terwijl hy met onverfchrokken dapperheit den strijdt aanbonde, gewondt, en daer op gevanghen fijnde, onder de uytneemende forghhe en plichten der Graeven van den Berghe, sijner neeven, gefhorven; een Vorst, wiens onverlaeghde kloekheid in jeught, 'teenighen daeghe uytteekende oorloghs dienftes beloofde, wanneer sijn fiedende moedt, bestaadt door jaeren, nae gehoorfaemheid hadt leeren luifteren. Ernft, een der graeven van Solms, is van gelijken ooverleeden. Maer Ernft van Nassau, broeder van Philips, heeft sijgh voor losgeldt vry gekoht: de lichaemen der verlaegheene wierden ter begraeffenis oovergeleeyt. Verders is 'er niets betonders voorgevallen, wyl de leegheers nae by den anderen leggende, en een waeckend oogh op elkanders aanslaghen houdende, den Herift, en den tijdt des jaers, waer in men is gewoon te rufen, afwachten: dan alleen, dat het volk van Maurits, hebbende hy nayght eenen aenflagh op Meurs in 't werk geefelt, en nu reets oover de gragt geraekht sijnde, terwijl het de fformpaelen, die hen verhinderden het bolwerk te beklimmen, uyttrukt.

Der Nederlantdeche Historien. 241

Maurits, door d'aen-
koomst van
Mondragon,
wordt van
Grol afge-
trukken.
door 't eenbreken van den dagh genootsacht is te vertrekken. Eyndelijk is Mondragon d'eerfte geweest, die de fijne in de Winterquartieren geleght heeft, konnende dien ooversten van neegentijgh jaeren niet langher doen gemakken der oorloghe draegeh en verneemende dat zijn leegther met eenigh muetery bewanghter ginghe, heeft hy tot middel, om dit quaedt in zijn geboortede tomooren, gevonden, een gedecele oover de Maes te senden, en, het andere een gene fijde der vroom behoudende, hunnen raedt en voornemen te breken. Ook heeft Prins Mauritius figh niet langher in 't veld gehouden. En ftrax daer op heeft Mondragon het beklaghehlijk rouwjaer door fijne doodt vervult. Hy was een Ooverste van langhen dienst en ervaerenheit, en feedert d'eerfte waepenen van Alva tot op die tijdt in geduerighe bedrijven geweest. Daer by hadt hy konsten en gelegh om soldaecten in hunnen plicht te houden: en fcker naeulijx fouse men yemand konnen noemen, die, gelijy hy, een hooft onder gehoorzaemheit van anderen geweest fijnde, foo veele en uytteelkende daedens uytgevoert heeft: dan 'k wil hier niet vergeeten een geluk, 't welk felden yemant treft, dat hy, geenfints beveeft figh in gevaeren te teeken, maer veel eer graegh in die te troeven, fonder immers gequent te sijn, den hoogsten onderdom bereykht heeft. Ook is den Hartogh van Paftrana, bekent om fijn doorluchte geboorted, en verder niet, ooverleeden. Dit zelfde jaar heeft boeven dien weghgenoome Don Antonio, die certijs door de waepenen des Hartoghens van Alva uyt het rijk van Portugal vertreeven fijnde, daer 't hem raedfaemder geweest ware, door Afrika, door Indien, en door andere landen, die de Portugijzen in hadden, figh met eenen fterken aanhangh fijner partye, toenmaels nogh niet verforven, vaste te maeken, nu nae Engeland, dan nae Vrankrijk vluchtende, vruchteloos al sijn hoop op de meedegeoisheint der Christen Prinsen gefeelt hadt. Hy wilde gelooff hebben, dat alleen de liefde tot Godsverucht hem weederhouden hadt van de hulp de Turken en de Mooren, meermals fijnen dienstie aengebooden, in den arm te neemen. Sijne vrienden hebben uytgetroyt, dat hy, aengefien hem koningsh Philips door geenhande beloofden van treffelijke eerampten en geweldighe fommen geldts, tot aifiant van sijn reght op 't rijk beweehen konde, door vergif is omgekoomen. Fuentes hierentuften, die geen langhe ruft nam, wordt tot het beleghe van Kamerijk aangedreeven, hoewel de middelen om dier ftoede meester te worden niet feech schoon fonden. Maer meenighe van Nederlandjézen acdel, dien hy omtrent figh hadt, en de Françoische ooverfiten, die de vergiffens hunne koningsh verfmaedden, 't krijgsvoel, dat nae den roof van Dourlans graetigh op grooter buyt was, en de beeden der naebeurighede, die hem beloofden geldts te veschappen, makten, dat hy figh genootsacht vond de uytgangheen te fluyten, en, onderfchijn van beleeghergingh, gelegenheit om verder te treeden, af te waghten. Selfs koningsh Philips hadt gefehrewen, dat het een verfoeyelijhe faeck was, een fterkte by fijnen vaeer gebouwt, tot een bolwerk op de grenfen van Nederland, in's vyandhs handen te laeten. Door deelft reedenen geprikkel, wierdt hy gedwongheen te hoopen, 't gleen hy niet onttaegen konde; waer toe 't geluk hem gedient heeft. Barlott heeft de beleegheer ontbloot van hunne bytweweren: daer op dan de mijnen, beukerijen, vuerwerken, allerhande verborghe en oopenbaere konsten te werk gefeelt wierden. Dan echter vervaerde den beleegherenoghe het treffelijk onderflant der Francoïfen, om hunnen indruk af te keeren, 't welk Charles de Gonfaga, uyt laf fijns vaeders, des Hartoghens van Nevers, befaende in hondert ruyters met figh daer binnen gebraght, en kort daer aan vijf
DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 243

vijfhonderd andere, gevolgd van ruytery, die 'smorghens onder eenen neevel, door weeghen onbelet by de beleegheerachts, doorgereakt fijn. En ook toen heeft men door een gedenkweerdi gay voorbeeld ondervonden, hoe vervaerlik't is van veelen gevreesd te worden, en hoe er geneesterk-ten vaat geneegh fijn, om een heerchappys, gevoert in weër wil der bur-geren, te handtbeven, wanneer een gevaer veel grooter dan de vrees de gemoederen tot faemenspanningh hunner woede en verbolgenheit heeft doen opityuven. Want Baligny, om fijne moogenhet, ontbloot van regh, doorgeweld te vellen, figh vervoerderd hebidente schattinghen, swaere waghten, en andere laffen den koninghen gebruuykelyk, op den hals der burgeren te laeden, is door den haet der meeningh geschuapt uyt het befit van uytsteeckende rijkdommen. Ook verfuymde Fuentes van fijner fijde niet d'oploopenheit der gemoederen, nae dat die cennmaal aen't fieden geraakt was, heymelijck door Godsdienc, vreede en geldt, meer en meer aen't wellen te helpen. Eer de wyandt uytviel om de walt te befspringhen, fendet het gemec, van alle kanten faemengedromt, aen Fuertes, om met hem van vreedte te handelen, getfijdt door de Swifters, die, misfnoecht om ongelijk hem in't befonder aengedaen, om dat Baligny hen koooper geldt in plaats van goudt en silver in betaelingh hunner foldijden, als foudt hy't quantfys daer nae weeder aenneemen, rentelde, 't feldf begerden; 't welk wel elders, om't om 't handtbeven der vryheyt te doen was, foo gepleeght fijnde, van foldaeten die om loon dienden geenfints geleeden wierdt: en fonder veel te bedinghen, uyt vrees der Franfcoïfen, tot verdrag gekoome fijnde, hebben te vrywylign de Spanjaerts ingelaeten, van wien fy foud-ten te lijden hebben de feldf ongelijken, waerom fe de François hadden uytgetoogen. En die figh op 't kafteel begeeven hadden, hebben nogh 't geweldt van 't gefchut, nogh 't formen afgewaght. En nu reets hadt men veelvuldigte voorbeeldhen der Spaensche ongenaede, dies fy tot onderhandelingh treedende bevoorwaerd, en belooften, dat, ten waere fy in fesdaegen nieu onderfiant van Bourbon kreegen, fy figh foud-ten overgeeven, 't gheen firax daer aen volbragt is. Dus fijnfe onbeleci- digt uytgetrokken, en Baligny, gevolghe van de Françoïfen, van daer gefchyden, vervallen van een heerchappys tot een befoender leeven: wey-nigh weerdigh het geluk, dat hem geneegh begunflght hadt. Gemerkt hy eener geruymen tijdt alle de partijen vleyende, en niemandt van hen allen getrouw fijnde, d'eene tijdt geldt en toevoer van den Spanjaert, dan weederom van den François, en ook somwijken van de Vereenighde Staat-ten, getrokken hadt; en fels korts voor de beleegheringh was hy tot het verkoopen der lijgthoht, hoewel de ftaet die noodigh hadt, getreeden, feggende dat het voor den foldaat foo dienfligh was: van gelijckerKEN waren de tollen, hefgelden, kerkelijke en weercylderlijke ampten in fijne handen. Daeren-booven hadt hy verwaerlooft het kafteel teegen 't geweldt van 't gefchut tefterteken. Maar fijn gemaelin hadt meer dan een vrouwlik hart in den boefem: want foo langh 'er eenighe hoop was, liet fy niet nae fels waghen te houden, ronde te doen, fooeden aen te brengen, 't gefchut te planten, somwijken de rotten 't ooverfien, alle plichten eenes ooverfien, en ceenes foldaets even veerdigh waer te neemen. Selfs hadt fe gepooght 't gemeeen door mildadigheid te doen van haere handt vlieghen: maer nae dat alles vruchteloos is geweef, en fy gemerkt heeft, dat het noodlot teegen hen gekantflont, was 't haer echter te hart om te verduwen, haere heerschappys den wyandt oover te laeten; of hem 't leeven schuldigh te blij-ven, hebbende dier feldfen dagh, als de handelingh tot overgeawe des kafteels gefloot en wierdt, 't den geef gegeeven; fonder dat men immer

"Hij fecker"
HUGO DE GROOTS VIERDE BOEK

1595.

fecker geweeten heeft, of 't uyt hartseer, of door een geweldighe doodt haer seluen aengedaen, is bygekoomen. De beeltenissen van Balighny en Alengon wierden om verre geworpen: en als den steedelinghen den eedt wierd afgevorderd, hadt Richardot, bedreven in 't stellen van diergelijke stukken, de woorden in dien sin ontworpen, als of de stadt voortien onder gehooraemheyt en becherminghe van koningh Philips soude blijven. Want tot op dien tijd hadden de Vorsten van Bourgonj en Ooventrijck alleen het oudt recht van bechermingh, toekoomende den Graeven van Aelst, sigh aengemaecth: en op dien tijtel hadt Keyfer Karel de stadt met een kaestel beteugelt, op dat niet weederom tot den Francois soude oovervallen. Maer 't ondersecht van recht heeft Fuentes, die de maght en de waepenen in handen hadt, weghgenomen, en hen gebooden koningh Philips als hunnen Prins te sweeren, voorgeeven, 'dat hy selfs al voor 't belegh op dien voet met Luidewijk van Baerlemon, Aertsbifchop dier steede, was overkoomen, dat hy, sigh verneoghende met het geefelijk gefagh, 't recht der heerschappy, dat ook selfs aen de Bisschoppen, onder gehooraemheyt der Duytische Keyseren, behoor hadt, aen den Spanjaert ooverdraeghen soude. Baerlemon echter, onaengefen dit alles, heeft, selfs nae 't doen van dien eedt, niet afgeleten 't verdragh t'ontkennen, en de herstellingh in sijn oudt recht weeder te cyffchen; waer toe de burgeren hun beft deelden: dan hunnen arbeidt was vruchteloo, en diende alleen om hen beye eene haet op den hals te haelen: want de Spanjaerts hadden en 't kaestel en de maght om hem te quellen in handen, waer door 't gebeurt is, dat den handel in lijnwaet, de voornaemste winst dier steede, tot de naeburgergh plaetfen quam te verloopen. d'Italiaenen, van wien de Graef van Fuentes hadt verkregehen, hem in 't belegh te dienen, alsfè, nae 't innemen der stadt, te rugh keerden om Thienen te befitten, op eeneige kornetten Hollandtsche ruytery, die hen ontmoete, met groote dapperheid aengevallen sijn, hebben eerst toen door wisse proef doen blijken, dat de Spanjaert sigh voor 't toekoomende op hunne trouw in den oorloogh mocht verlaeten. Maer Maurits ruyters hebben hunne eere herflecht, door 't vermeesteren van Weert, een steedtijen by 't Graefschap Hoorn, alwaer Henrik, een der Graeven van den Berghge, in hunne handen is gevallen: daer nae door 't verlaen en op die vlucht drijven van 't geleyde eenes toevoers. Dogh Weert, te verre van de grensen afgelegehen sijn, wierd weederom verlaeten. Maer Heraugiere, door ervaerenheit geleert, dat een die veele aenlaeghen fmeedt het geluk somwijlen begunftigt, maekte eene toe- legh om 't verlies van Hooy met het verfchallen van Lier te vergoezen. Dit steedtijen, 't welk de Spanjaerts voor deefen door verraad hadden inge- kreeghen, en sigh in hunne feegehe vry wreef getoont, is gelegehen op 't stroomtje de Neete, ter halverweeghe tuschen Antwerpen en Mechelen en maekte dat die twee elcker oover en weedergrooten dienst doen. Hier dacht men van allen sijden wonderen buyt te maeken. Eenige waeg- hallen, in 't aenbreeken van den dag, op ladders oovergeraakt sijn, ver- rassen en vermoorden de wachten: dus sijn de poorten geopent: waer door 't voetvolk en weynigh peerden, fmaen duyfent, vergaderd uyt Breeeaa, en de befferinghen daer in 't ronde, binnen geraken: ook hadt men niet te twijfelen, of fy waren der steede meeister, indien se fogro- ten dapperheit en gehooraemheyt in die te verdaedighen betoont hadden, als nyverheit in 'tinmemen. De Steevoght Alfonso de Luna, dien voor- waer de moedt niet ontfakt was, hadt, op g'eerst waepenkriet, sijne soldae- ten, en de vakkerste uyt het gemen, op de markt en voor 't stadtuiys in orde.
DER NEDERLANDTSCHE HISTORIEN. 245

orde geftelt. Strax daer aen figh op deef te twee fterkten ook niet vertrou- 
wende, heeft hy de Lovenfche poort, aen eenen anderen oort, van de 
vyandt af, verleekert. Maer d’oooverwinnaers, als hunner faeken nu fec-
ker, begonden figh allerweeghen in kerken en huuyten to rooven en on-
gebondenheit te verfpreyden. Dus hebben fe’t grootfte gedeelte van den 
dag binnen ’s ftafts muuren doorgebragt: fonder dat eenige eerbied-
digheid voor het bevel des Overliten, eenighe gebeden of dreygemeten 
et vermoogen hadden, van foo veel volx onder de vendelen by den 
deren te krijgen, waer meede hy’t kleyn getal der vyanden de poort 
toewelghden konde. Hierentufluhen fijn de hulplroeven, ontooden 
yt de naeffte belettinghen, tot ontfèt van Luna aengekoomen: ’t groot-
fte gedeelte beftont uyt burgmers van Antwerpen, daer by kleyn getal 
Spanjaerts uyt het kafteel. Heraugiere di fiende, hadt wel de poort, 
wae door hy was ingekeken, toegeflooten, om hier door den fijnen 
to flaen te genootfaeken: maer dit echter heeft hen, die hier en daer ver-
ftroyt fwiwden, nogh nae hunne eygene, nogh nae ’s vyandts krachten 
doen omfien, om geene andere reeden alles vreefende, dan om dat fe ner-
ghens voor gevrec hadden: en dewiyl er geen ander uytkoomen voor hen 
oopen fton, en daerbovenen d’eert verflaeghen de volgende den 
wegh afnecden, fijn fe, figh van booven de wal af in de graecht noeder-
ftortende, verdronken; eenighe nogh met de rood in de handen verfla-
ghen, en een groot getal menfchen en peerdens gevanghen. Den Oovert-
fliten en eenighe op’t fwmmer afgerecht fijn ’t onttoomen. Uytfcho-
ken de was de gemaectightheid der gener die de flatft ontfèt hadden, door 
dien fe al ’t geen den freedelinge hadt toebehoort, en onder den buyt 
gevonden wieren aen, aen hunne eygeneaers weedergeaeven. Onder dit be-
loop der faeken heeft den Bourgondtifen oorloogh de krachten van Span-
jen en Vrankrijk, met grooter toeruflingh dan geluk, in ’t werk gehou-
den. Die van Autun, certeits beroemt door hunne bondgenootschap 
met de Romeynen, en die van Befanon, Fransoifice volkhen, hebben 
deec landen bewoont gehad; in welker befitt kort daer nae, wanneer de 
Roomfiche moogenheit ten val geraeckt was, fijn gevoelt de Bourgu-
ignons, gepfrooten hyt de Noorden, maer die al voor langh de landen 
naef de Duytschlandt grenfende bewoont hadden. De heerfchappie deefer 
volken, die figh en op dees en op gene fijde van de Saone wijduytflrek-
te, ook met den koningslijken tijtel, is door de Fransoifice moogenheit 
ercf gefnuukt, en ten laeftten t’eenemael vernietigt. Van toen af fijn 
de deelen der felver fomwijlen aen vrienden, en ook diemels aen de foon-
nen der koninghen van Vrankrijk uytgedeele, terwijl die heerfchappie 
verdeelt geweet is, behoudende de koningslijke weerdigheid; naeder-
handt is dat geweet, ’t welk ten meerendeel onder Autun behoort heeft, 
to een Hartoghdom, en dat van Befanon tot een Graeefchap opgergeht. 
Nae de doodt van Karel de Stoute heeft Luïdewijck de elfde, koningh 
vranckrijck, uyt de flamme van Valois, Maria, Karels doghter, ’t Har-
oghdom ontfoon, verfandende, dat de effenlis diere heerfchappye niet 
in vrouwen handen konde vervallen: nogh figh tot hen uytfreken den 
tijtel van erfgenamen, welke koningh Johan in ’t verdraght van gifte, 
gedaen aen fijnen fooon Philips, gebuyrckt hadt. Maer’t Graeefchap, ’t welk, 
nae dat Duytschlandt ecnen Staet op figh felven geweest is, figh in man-
schap van dat rijk begeeven hadt, heeft, feedert het huwelijck van Maxi-
miliaen met Maria, geflaen onder ’t huys van Ooffenrijk. Op dees tijdt 
was koningh Henrik door eenighe Fransoifche ooverften geraed, den 
Spanjaert in dat geweet, alwaer hy minst op fijn hoede was, op’t lijf te val-
len;

Hh ii
len; dat dier wijfe het Spaenschi krijgsvolk den doortoght uyt Italien in
Vrankrijk of Nederlandt konde worden afgeschreven; en de koningh aen
't oudt regt zijner voorvaetten op dat graefschap geraeken. Deerfte aen-
flaghen geschiedhen alvoorens door mindere Ooversten, maer nae dat
Phils, vreëfende 't gevaer, Velafto, als hier vooren verhaelt is, uyt
het hartogdom van Milaen, alwaer hy landtvoocht was, met tien duy-
fent knechten, en vijftien hondert peerden, naer Bourgonjen hadtgevon-
den, heeft die geweldighe maght der vyanden Biron, en daer nae den
koningh еёs, derwaerts getrokken. In onvoorsiende ontmoetighen tuf-
lichen de ruwtery was den Francois met schermutliden meermaals oover-
winnaer. Velafto, angstigh in 't bewaren der steeden, waghte figh voor
een hoofstreffen. In 't hartogdom van Bourgonjen heeft Henrik de stadt
Dyon, die, gederende den binnelandtichs oorloogh in Vrankrijk, de
tiende des hartoghen van Majenne gevolght hadt, onder zijn heerschappi
gebragt: en Majenne geene andere valte plaets in dat geweft, behalven
Chalons op de Saone, gelaeten. Maer nae dat de koningh zijnen teeghen
binnen de paelen des graefschaps hadt begonnen te vervolghen, fijn 'er
de Switfiers ruflichen beyden gekoome, gemerkt fij door verbintienissen,
gemaakt met den huyfe van Oostenrijk, verplicht waeren, al uytteemich
geweld van 't hartogdom Milaen, en 't graefschap van Bourgonjen,
te weeren. Dies Henrik deefé gelegenhet om fonder schande zijn lee-
gher, door middel van beastant, te rugh te trekken, heeft waergenoemen,
sijnde hy felfs ook moede dier oorloghe, en de winften, ten oplicht der
onderlinghe schaede, niet groot genoegh. En, bekommert voor Kame-
merij, begaf hy figh derwaerts, en was op wegh, als hem de droeve
tiyingh van 't verlies der steede te gemoet gebragt wierde. Hy beechul-
dight derhalven sijne bondgenooten, dat fê, terwijly heer van de handt
oorloghe, de grenfen van Vrankrijk en Nederlandt den vyanden ten prooye
gelaeten hadden. Dat hy voorwaer niet op die hoop, dat sijne gren-
fen van onderfiant fouden ontbloot worden, de voorwaarden van vreefte
hen aengebooden, soo vaeken hadt verworpen. Alhoevel noghtans, soo
hen des verbonds berauschte, 't hem als nogh in sijne handt fpondt figh
met den Spanjaert te vergelijken. Om deefé reeden hebben die van Hol-
landt, figh ontschuldighende op de noodwendigheeden van dat jaer, den
koningh geltijt met goede sommen geldts, met kooren, en twee regen-
menten, een Schots en het Zeeuws, onder 't beleid van Juftinus van
Naffau. Met welke hy verfterkt, fijnen wegh nae 't Vermaandis neemt,
beekommert, dat de vyandt alwaer hy nu reets begonnen hadt, dieper
tot in 't hart der landen moght doordringhen, benauwt hy, naer Soifons
vermeestert te hebben, la Fere, door een beleg by Wintertijt en met
swaere ongemakken. Maer hoe forghvuldighe men was om den Fran-
fois alle reeden van misnoeghen te beneemen, hoe de Staeten de gram-
schap van Elfabeth meer op hunnen hals gehaelt hebben: gemerkt de
weelighe voorpoefde van Henrik het meedelijden voor een korten tiijt
hadt doen ruymen, en den ouden nayyer dier landvaert doen de plaets
grijpen. Ook ontsakte haer het verschil in Godsdiens, infonderheit nae
dat haer ter ooren gekoome was, hoe fêer de voorwaerdens, die de Paus
den koningh, om hem sijnen boem te doen hebben, voorgechefreenen hadt,
den Proteftanten naedelich waeren. Onlanghs, vier regementen, voor
welker soldijen de stadt Parijs foudte borghe blijven, van haer verfoght
fiijnde, hadt de koninghing geantwoord, dat haer ongeraeden was haer-
rij, beffronghen door foomeeningh vuldighe laeghen, van jonghe manfchap
t'ontbloeiten: dan echter haer krijgsvolk, om de steeden Diepe, Boulogne
en
en Kalis te bewaeren, aengebooden. Dit wasden François verdacht, en hebbende daer by gevoegd, dat niet langh geleed, d'Engelsche in needer Breda geen niet eerly onder lede waren, noch hen inleegberingen neen binnen syn ingeruyt, rees hier uyt korts daer aen vry groeter wantrouw. Dogh aen Hollandt hadt Elizaeth en brieven en haeren gefant Thomas Butler gefonden, hen niet sander staetyver verwijtende het onderflant aen Vrankrijk gedaen. Want yf badden haere bulpe niet noodig, die selfs aen andere fulk een weldaet bewissen konden. De Staeten hebben geantwoordt, dat sulx niet met eenigh staetfijghigh oogzit, maar door een volkooone noodt-dwangh gedaen was, op dat den vyandt op andere grens, verre van bunnen booden, werk verschaft fijnde, hen gebeuwen moghte hierentusschen aedem te baelen, die andersints fouden genootsekt fijn van de koninghinne, welke voor niet meer daen ses bondert knechten, en twee bondert peerd- den, allelyckgeduenderen den vedeldogt, betaelingh fondt, volle ses fuyfent vootknechten, en fuyfent peerden, volgens den inbont bunnes ver- bondts, te wervenden. Sy in teegendeel, oanengeefen ook in dat verbandt begreepen was, dat fe niet eer, dan ten uytreyn de oorloghe gehouden waere- rende verfkeerde penninghen weeder te geven, liet niet af de betaelingh der verfchoote gelden biftelk af te e祠chen, of ten minst, dat men baer een goedt gedeelte voor 't teegenwoordige, 't ooverighe met jaerlycke be- taelingen deede ontfanghen. Hier by hadt gevoeght deelc dreygemen- ten, dat, ten waere men baer voldoeningh gaet, sy fijgh te middelen, fijghijgh teegen baere gewoonse goedertierenheit, wenden soude. Waoer op de koninghinne, naar veelvuldighe danklegkingh, gebeeden wordt, de teeg- genwoordige tiden te willen nisfen; dat bunne ingeheeten eenen swaeren oorlogh, en thans ongelckkig genoogh, op den hals hadden: en die, f楸ert eenen gernynen tijde nae 't voortfetten der grens, d'inkoofden weynigh, de laffen om die te verdaedighen veel vermeerdert badt. Dat de koop- manfchap en vischerije, op welke alleen yf leefden, die door 't aanbonden der schepen in Spanjen, en ook dikmaels door den ooverlaft der Engelschen, deede door de rooverijen der Duinkerkers bedorven zierdt. Dat ook ge- weldige ffevloeden hen gefnort badden. En dat, soo, booven dit alles, de betaelingh der verfchoote penninghen een Engelandt bunne laffen verfwaerde, en 't beneeven dien ruchtbaer zierdt, dat de koninghin de voor- waarden bunnes verbandts niet wilde naeoomen, terwijl de François fient en twijfelde, men niet sander reeden te duchten badt, dat het ge- meen fijgh door 't vyandts konstenaerhen, en aenookingenhen te eenen bedrieghe- lijken vrede, liet bescmant. Onaengels dit alles heeft men niet ontgaen kunnen, of de Staeten moesfen 't Engelsch krijgsvolk, buytten de fleeden te pande ingeruyt, voor 't toekoemende uyt het hunne be- taelen. Billijker heeft de koninghin fijgh ontrent haere bondgenooten lasten vinden door de nieuwe afnaghgen der vyanden. Want de Spanjaerts waren uyt needer Bredaant geuitgeloopen om te plunderen, en ge- landt in Kornwal, van waer sy eenighe cedelluyden en andere goederen weghgevohten hadden, en van gelijken fijgh oopentijcker met de weêroppan- nighe Yeren begonnen te vermenghen. Yerlandt is van aeloude tijden gereghen geweest door veere inlandtse Vorften, die de heerchappy on- der fijgh verdeelt hielden: onder welke wel de maghtighste eenen Derr- mith, boon van Munhardt, om 't pleeghen van meeninghvydlighe wrech- heeden, uyt het rijk verfhoften jynde, Richardt, Graef van Pembroom- ke, tot sijnhen swaegeher, en 't eenen flut heeft aengenoomen. Deelen, als hem, in Yerlandt oorlooghende, fijne bedrijven treffelijk gefeeghent wierden, heeft Henrik de II. Koningh van Engelandt, by plakkaet wee- der.

1595.

Sy verzwyft de Ver- eenigde Staten door baten gefant het fenden van hulp:

En dringht ontijdigh aen op de betaelingh van't geen men baer gebuligh is.
HUGO DE GROOTS VIERDE BOEJ

der in geroepen, en hem gedwonghen alle recht en hoop op de heerschappij hem oover te draeghen. En hy selts met een magthigh leegher in Yerlandt oovergeefeken sijnde, heeft eenigh dier Vorsten door geweldt, andere door beloften bewooghen sijne heerschappij t'erkennen. Maer, hoedaeinigh de cenvoudigheit dier eeuwe was, hy liet sijgh beducken, dat, om 't recht tot die moogenheit te bevestighen, het noodigh waere, t'ge-fagh des Roomtschen Paus daer tuftchen te doen koomen: die, niet gewoon selts bloote woorden ter gunste wegh te fchenken, de heerschappij van Yerlandt den koningen van Engelandt heeft gegeeven, met dit bedingh noghtans, dat het een leen der kerke blijven, en haer schattinghe betaclen foudre, 't welk de koningen sijne naefaten geweygyert hebben op te breghen, onder voorgeeven, dat de Grooten des rijx van Engelandt die belaftingh nimmer toegelempt hadden. Henrik de VIII. ver-smaedende den naem van Heer, is d'erfste geweest die sijgh een bename-mingh van hoogher Majefteyt, den titel van koningh van Yerlandt, heeft aengemaaktight, en sijgh selven gegeeven die eer, welke sijng doghert

\[\text{Maria naederhandt liever van den Paus heeft willen ontfanghen}.\]

Dan alhoewel Yerlandt, alwaer 't beschafedder van seeden is, allengsfnens heeft geleert, sijgh der Landtvoogdhen en der wetten van Engelandt t'onder-werpener; echter is in andere gewetven, die door bofchen en moeraffen omhcynt sijn, de liefde tot de vryheyt gebleeven. Met deetfnaem wierdt genoemt ecne ongebondenheit in by naer alles, dat in andere landen is verbooden. 't Huys van der Oncalen, een der doorluchte geleglanten in Yerlandt, heeft sijgh de opperheerschappij van Ulster, en kort daer aan van geheel Yerlandt, darren toeschrijven. Geweldigh is de vermeetenheit deefer nieuwe Prinfen aen 't twellen geraekht, terwijl de Engelsche, om de tweespalt gereefen tuftchen de huytten van York en Lankafter tot woedende geschilden en een doodelijke wyantschap waren uytgebarsten. Dan Henrik de VIII. vreedsfaem en strengh regerender, heeft Konus, erf-genaem en naefait in dat huys, gedwonghen, den naem en weerdigheid van Oncale affweerende, den titel van Graef van Tyron aan te neemen. Dees hadt tot fijnen naefait eene Matheus, dien eenighe geloofthaben sijnen soon te weefen: andere segghen, dat hy gebooren wasvan een fmit, maer op wiens huytswrouw Konus feer verflinghert geweest sijnde, dien-thalven gedooght heeft, dat hem een kindt, welkers geboorte of vreemt, of onfecker was, wierdt opgedronghen. Deesn heeft Johan, voorge-vennde dat hy alleen wettelijck uyt Konus was gebooren, om 't leeven ge-braght. Matheus hadt eenen foon, genoemt Hugo, die eenfdeels in fijn vaederelandt, eenfdeels in Engelandt, opgevoedet sijnde, het Graefschap van Tyron, en al 't gheen Konus hadt befechten, nae dat Johan, in sijn weerspannitgh, om 't leeven gebragt, en alle sijne goederen verbeurt gemaakt waeren, door gunst van Elisabeth heeft ontfanghen, onder see-kere bedingspunten, die hem alle maght, om Engelandt in't toekoomen-de te konen beftaeheden, afsneeden. Dees sijnde een man van uyt-steckende bedrijven in oorlooge, en bequaem tot faeken van aller-hande gewichte, is Elisabeth getrouw gebleeven, tot het jaer achtentachtig, wanneer die beroome oorloghsvloot van koningh Philips verstroyt, en eenighe Spaenfche hoofden op de kust van Yerlandt gestran-fijnde, hem door heymelijcke onderhandelinghen gaende gemaakt hebben, om sijgh in het reght der Onealen te herftellen. Echter heeft hy de hoop, hem door deefen raedt gegeeven, niet van ftonden aen doen uytbarften; maer andere, die of door yver tot den Roomtschen Godsdienst, of door eenigh ongelijck hen van de Engelsche aengedaen, daer toe genoopt wier-

248
DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN.  

...de, tot het aaneenemen der waepenen opgerokkent hebbende, ontvein- 
fende elsfs langh de vyandtchap, dien hy in lijnen boefen voedde, door be-
wijs van uytterlijke gehoorfaemheyt, ijne misbedrijven met geene minde-
re stoutheyt geloochent, dan hem die te laft geleght wierden. En 't is een 
grooten mislaffgh der Engelfchen geweest, dat 't een man, soo woelt en 
hier van aert, dien fy rechts beschuldight hadden, daer 't in hunne handt 
floit, niet in hechtenis naemen. Maer hy, hebbende alvoorens de kind-
deren van Johan doen vaff fetten, om niet door eenen binnelandtschen 
oologh beflommert te worden, heeft figh dit jaer (wanneer hy gehoort 
hadt, dat Johan Norrits, beroemt door ijne bedrijven in den Neder-
landtschen ooologh, en die figh toen in Needer Bretagnen onthielt, met 
sijn ooted krijgsvolt door de koninghin was op ontbooden, om de beroe-
tert in Yerlandt te demen) nae 't ouverbodighen van een slot, dat hem 
nac ijne schuyplplaetfen den wegh baende, tot hooft der weerrapannel-
ghen opgeworpen, echter niet soo verre, dat hy nelyt door smeerende 
woorden ijne foen en vreede te verfoeken, schievende de ooraf der 
beroerten op de wreefeht der landtvoogghden. Doordee konstenaeryen, 
en door een belfast, socht hy den ooologh te verwijlien, tot dat het on-
derfiant, hem van den Spanjaert belooff, waere aengekoemen. En 
in dit fijn liifgh beleidt wierdet hy noght het geterdt door de tweedraght tuff-
chen Ruflers, Landtvooght van Yerlandt, en Norrits, Opperveldeheer 
dier ooologhde, die foo hoogh gereefsen was, dat 't geen den eenen hadt 
belaat, den anderen alleen dienthalven verneghtheid. Dogh de koninghin 
wierdet, nae 't uytbarften van deelce weerrapannighyt, niet alleen ten wel-
gevalle haerer bondtgenooten, gelijk fe tot noght toe hadt voorgegeven, 
maer uyt oorafken van eyghen belangh, vuerigher ten ooologh gedree-
ven. Derhalven heeft fe den Ridders François Draek, soo hoogh befaemt 
door ijne reys rondom des weerelts kloot, met een treffelijke vloot, 
yutgeruift ten deele op haere eygynne, ten deele op befondere koften, in 
see gefonden, met hoop van defchatten, opgehoopt in Porto Rico te kon-
nen achterhaelen: maer 't gerucht van deelchen aanflagh den Spanjaert al-
voorens ter ooreen gekoomen fijnde, hebben fe de rijkdommen dieper land-
waert in gevoert, en de haeven felve alem beflootten. Derhalven is Draek, 
nac de oopene plaetzten in Kanarichèn, en van daer voorts de stad Nomb-
re de Dios, geleeghen op de enghtfe paelen van Amerika, tuffchen twee 
feën, yutgeplundert te hebben, met veele der fijner, 't fy uyt ongemaa-
ligtheid des luchts, 't fy van harteheer, om dat ijne gewaende hoop by 
de voorpoedt te kort schoot, door de doodt weghgenoomen. Om wel-
kien tijdien een ander Engelsman, Walther Rhaleygh, hopman van de 
lifvraght der koninghinhe, de froom Orenoko ingeloopen fijnde, op 
Guiana, 't welk de Spanjaert nimmer heeft ooverheert, is aengevallen, 
en naer waerheit ter gedachtenis heeft naegelaeten, 't geen hy elfs ge-
fin hadt, van de Amazonen, en die 't gelijtgh in de borst hebben, al-
leen verhaelende, 't geen hy gehoort hadt, en andere naeueurigher 
laet onderfoken. Ik foude voorwaer den naekoomelinghen en uytbeem-
sehen een dientigh, en niet min vermaelijck gedelee der history ont-
futfenen, indien ik verweegh de sfeepvaert, waer door te weegh ge-
bragt is, dat de welvaert der Hollanders, in 't midden hunner waepenen, 
niet alleen de vreede van andere, maer ook hunne eygynne quam t'ooy-
vertreffen. Gemerkt fy, die ter sfevaert gebooren fijn, insonderheit 
ijse voornaeme vrucht uyt den ooologh genieten, de weert niet te 
deelen, nogh onderworpen te fijn de wetten des Roomfchen Paus, die 
't grootfte gedelee van 't geheel Al den Spanjaert toegeleght heeft, om,
HUGO DE GROOTS VIERDE BOEK

onder schijn van Godsdiensf de vryheit aller volken t'overheeren. De oude paele des koophandels, waer door die volken feedert vele eeuwen herwaerts fijn beroemt geweest, waeren, uytgenoomen weynighe cylanden, twee enghten, en de fèen innenwaerts, van deepe fijde de Sondt, van gene, de ftraet van Gibraltar. Des ty, geleeghen langhs eene kust, geplaetst in 't midden der bayde, al hun voordeel getrokken hebben, met het oovervoeren hunner koopmanfchappen van d'eene tot d'andere kusten, die gints en herwaerts te verhandelen. Aengefien hun landt nogh oovervloet van kooren, nogh van eeneige andere waeren van groote waerde uyttevelt: al hun winft beftaet in 't vervoeren, en in waeren, die door handtweryx lieden binnen hunnen Staet gewrocht worden. Secdert door een baerblijkelijke weldaet des heemels het ontdeken van de kracht des feylsteens de vaert ter fèe infeckerheit getuert heeft, en't doorblaederen der oudercuveeue boeken geleert het naetpooren der vertigjelegene landen, bekent by d'oude, en 't ontdeken van nieuwe niet te wanhoope, heeft de menschelijke ervarenheit figh onderwonden niets onbeschot te laeten. D'Uiterste landen van Afrika en Afià heeft de Portugees, de kusten oover den Ocean, en in waerheit een nieuwe weereit, de Kaftillaen gevonden. Van minder naedruk fijn geweest d'uytruffingen der Françoïfen, die figh, na eenen vruchtelooven aenlagh op Brafi, een Terrainue, een vyckuirige kust, fonder eenige andere vruchbaarheit, onthouden hebben. Ook is Magallaen de eerste van allen geweest, die de fstraet en de landen omtrent den Zynderpool gefien heeft: korts naene fijn gevolght de Engelsche, die de Noorderstroomen ten deele opgedaan hebben. Nae deefe alle hebben de Hollanders, welke onbillijkheit hunner Graeven buyten twijfel tot nogh toe onder 't juk gehouden hadt, als dien 't te beduichten flondt, en niet fonder vrecke waer, soo dapper een volk, en dat fijner voorighe vrieyht nogh indaghtigh was, in fée to fênden, nu geprikkelt door algheen teegen hunne vyanden, en nayver teegen hunne bondgenooten, moet en floutheit gegreepen, om de reets gevon- dene ten gemeenen nutte te gebruyken, en weederom de winften hunnes arbeysds den menschelijken geflacht, en de natuur, welke figh tot op deefe eeuwen niet heeft willen bekent maeken, meete te deele. Dan echter heeft men met het opføeken van nieuwelanden, de oude niet voorbygegaen; want wat kuffen konden hen verfaédighen, die doorgaens feeventigh duyfent menschen in fée hebben? Dat handt vol landts, 't welk binnen soo enghe paele beslouteren is, en wiens maght derhalven teeneemael als buyten haer fëlven is geleeghen, wijkt in meeninght van groote scheepen geen van alle de rijken. Hunne fteeden fijn met het jaerlijx aen- bouwen van twee duyfent nieuwe scheepen drok in den arbeyd. Dies heeft hen, behalven 't handelen op Vrankrijk, Engeelandt, de keevenen van Duytschlandt en d'Ooffée de onderlinghe behoefte, aan waeren van gene, aan geldt van deefe fijde, en het ooghluyken en de vreewe van Philips, dat soo hy hen de naeygelegene keevenen verboodt, figh hunnen handel verder foeken moghten, meereendeels de vaert op Spanjen toegelaeten. Dit echter gingh niet toe fonder hen in veelen deelen te verongelijken; aengefien en volk en scheepen, d'eeen tijd op betigthingh oover 't fluik van Godsdiensf, fomwijzen als bekent fijnde (naedmæl figh de naemen van andere volken gebruykten) en eynedelijk als of de koningh hunnen dienst van nooden hadt, wierden aengehouden: waer door fy gevaer lipeen, en de Grooten byyt maekten. Dit felfde jaer sijn niet min dan vijfhig scheepen aengetaet: en is hen van de Portugijsen te kennen gegeeven, dat de koningh figh van diergelijke ooverlaften onthouden sou-
foude, foo de Hollanders naelieten en d'Engelschen en de Francken hulp ter fêe te senden. Maer de schaede in Spanjen wierdet uyt Italien goed-gemaakt, alwaer de Soomers eenighe jaren herwaerts onvruchtbaar geweest waren, en Vrankrijx landeryen, verwoest door den oorloogh, niet magthig hen te voeden. Dus hadt den handel op Sweeden al't koooren gebragt onder de maght der Hollanders, die, door korte reyfen oover en weêr figh sneediug fpoeyende, groote winft deelden en't voordeel uyt dien handel quarn, gelijck 't gemeenelijk gaet, niet alleen onder de rijken te beruften, maer geringhe koften, en veerdighe winft, verfpred-de't wijdte en fijdte, ten algemeenen nutte der ingeefetenen. Ook heeft men de reys nae Barbajen, verwaerts het teegen den Ocean van d'eeene, en teegen de Middelandtsche fêe van d'andere fijde leght, genoemen. Met de Mufcoviters hadden de Hollanders fêls voor den oorloogh gehandelt, maer door de Oofffice en de Narva in LICHTLAND, tot een NOVOGRAAD: welken handel d'Engelsche naederhand door de boght des Russischen Oceans en de haeven van Sant Nikolas, de Hollanders op Podofëmsko, en 't fceedeeken genoemt d'Abdye van den Aertsenghel Michäel, alle geleehten op de Düenefbroom, verplaatft hebben: en oanaefgeni al den arbeidt en't woelen der Engelschen om dien alleen te drijven, hebben de beeden en de vryheit der Hollanders, ter nauwer noodd d'ooverhandt behouden. Geenen tijdte hier nae wierdet de fwaerdt fijdert voortgezet, en befoght het koninghrijk Guine, vruchtbaer in goudt, yvoor en ebbenhou, als ook d'ooveriughe kuften van 't Moorenlandt: en ten laeftten d'eylanden in den Indifchen Ocean, fijnde dit geweeft een reys van twee jaren. Deefen toeght diet jaer, alleen met vier fcheepen, uytgeruft op koften van befondere fuyden, ondernoomen fijnde, is in't begin hachelijk en niet fonder schaede geweest, naerdien fê, onkundigh van den aerdet der landen, hier en daer onder woefte volken, en vyanden van alle menschen, quaemen te haevenen. De fwaerfte onftettleinen hebben gebaert fielten, en een fmaaghtende hitte onder den Eevenaer. En dap pe bekomenen hen de Portugalijfen met plaeghen en iatraften, wanneer 'er eenighge bygeval door onweeder of door gebreke in hunne befettinghen of onder hunne vlooten vervielen: daerenbooven ook door allerley laften door de koninghyn in volken, hen niet onderworpen. 't Welk eenen ge-ruymen tijdte vry hart en laftigh viel, foo langh alles door een feldfâem gebruyk en onkunde dier vreemde fpraekte van d'eeene, en arghwaenendt vermoeden van d'andere fijde, verwart bleef. Maer nae dat door brie-ven van den Staat, en 't drijven van onderlinghen handel was bevonden, datfgekoomen waren, net om te rooven en te plunderen, en felfs geene fught tot heerschappy hadden, maer dat dien landtaerdt beminnende-de ook eens anders vryheit, alleen ten dien eynde foo veel fêen tot in die geweften waeren oovergevaeren, om in goedt vertrouwen 't reght der volken t'onderhouden, heeft een befondere achtbaerheit en verwonde-ringh oover en omtrent de Hollanders den voorighen indruk doen verdiwijpen. En den handel nu door gemeene winften vermaert geworden fijnde, heeft den haet teegen den Spaajerft ftof gegeeven, om felfs foo wijtgelegene bondgenootschappen op te rechten; ja eek den roem van den strijdtbaeren Maurits, tot onder die volken doorgedronghen. Wonder was de befëetheit van gewifte en forghie voor eenen goeden naem der gener, die de eerste reys op Indien gedaen hebben. Wantify lieten, naerdien fê geenhen anderen laf, dan alleen om figh te verdaedighen, onfangehen hadden, een Spaenfch fchip dat hen ontmooette, niet ontraen kon-de, en rijken buyt inhaft, onbekommt voorby feylen. Ter nauwer noodd
noodt heeft ten laetsten de verwoehterij de Portugiijen, die niemandt buyt-
ten hen in diat gedeelte des weerelts lijden, befordre kooplieden afge-
perft hunnen handel door weeghe van oorloogh te verfeckeren. Waer op
gevolgt sijn gesantschappen en geschenken der Indianen, feeflæghen
tegen den vyandt, en de Spanjaert heeft, alwaer t' voordeeligt was,
beginnen ooverwonne te worden. Want met het inneemen van stree-
den, en een fléek landts, dat voorwaer niet feer groot is, gelijk 'er den
ooroverwinnen yets van te baet koomt, foo ook wordt den verliezer wey-
yngh beschaaeldigt. Verre sijn d'ingewanden van dat rijk, verre de fchat-
ten, 't voedtstel der schenkaedigen en des oorlooghs: welke hem ontweldigt,
door laften uyghten, fijnde, wat flaat di die woestef, die vertruyde hear-
scbappen, die sijn leven nergens foo nae by als den vyandt is, dogh an-
ders te wachten, dan een prooye van alle volknen te worden. Ook is de
kuft van Amerika, waer langhs die noogh vry is, door oopenbaeren, daer
fe dienstbaer is, uyt vrees voor den koningh van Spanjen, door heymef-
ljiken handel bekent geworden. Van daer haelt men stout, peerlen, en
buffelshuyden. Maer de landen en volknen, die andere gevonden, en de
vinders fôrhvulfgigh beschreeven en geroemt hebben, fal ik niet weeder
ophaelen. Die vaert dunkt ons meer dan eenighe andere gedenkweer-
digh, langhs welke de Hollanders hun Noorden ingevaeren fijn, op dat,
't ghee alle volknen voor deelen onbekent geweest is, worde geweeten,
wat Ocean Europa en Asia aan den anderen hecht. Want de Staten en
de kooplieden hadden hoop gekreghen, dat het schatfriel koninghrijk van
Cathaja en Sina, en selvs nogh verder de Molukken en Indien, doorree-
en ongelijk naederen wegh, dan de Spanjaerts hadden ontdekt, fouden
konnen belcylyt worden. Drie scheepen, een Hollandtsch, een Zeeuwsch,
een Noordthollandtsch de kuften van Noorweeghen en Finlandt voor-
by geloopen fijnde, hebben hunne vaert verdeelt by 't eylandt Quidlon
in Laplandt. De Hollanders verder feeeaert in tot voor de kuft van No-
va Sembla, dienfe op fijde hadden, werwaerts fe figh ten langhsten Noord-
Welt uytstrekt, gevaeren fijnde, hebben tweeeylanden, die hunne vaert
beapaeld, met den naem van Oranjen genoemt: op de hooghte van
feenfeeveniggh graeden tuufchen de Alpunt en den Evenaer. d'Andere
ovver de fee, door welke men nae Mofkovien vaert, loopende langhs de
kuft van Kondora en Pitföra, fijn gekoemen tot een een enght, door
welke een landt, genaemt het Waygat, geleegehen teggen ovver 't vaste
landt, den Ocean naeuwer maekt. Men twijfelde of 't eenen inham of
een straat was. Den dagh, bedwelmt door eenen mist van dikke neev-
len, en een schrikkelijke reex van ysbäenhen, welke de kouden Noorden-
wint met gelijk gevaer maekt en van een flinghert, hebben een eruymen
tijd verhindert de paelnen des weerelts nae te vorfien. Dece enghtie eyn-
delijk ontworftelt fijnde, hebben fes, daer de landen figh begonden wijder
taan een te fpreyden, de vaert Zuydt-Ooof aenstelde, van den uyt-
fien hock van Nova Sembla 't nae Scythien gewent, op de hooghte van
hondert en tien graeden des Evenaers: tot dat men by gijinghen geloof-
de die fee te bevaeren, in welke de troom Obis, uyt de moeraffen van
Sarmatien, door eenen wichen uytraght te niet loopt: fijnde by de oude
genoemt Carambusis, gelijk de geleerde willen, en de beste scheydingh,
die Europa en Asia van een fijndt. Nae dat fèdit alles onderloft, hun
ondervindighg aengemerket, en het skhip door afgryzelijke yschollen van
Nova Sembla te rugh gedreeven, in hun wederkeeren ontmoet hadden,
fiijn le drié maenden naen hun vertrek weederom in Hollandt aengkoomen.
Dit is geweest in de Soomer van het jonghft verloofde jaer. En d'eerfte
DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 253

beginiden van dit opspeuren baerden soo groot een genoeghen, dat een aensieljeker getal van scheepen deraarts gefonden wierdt, om de verder geleegene landen op te speuren, niet nae Nova Sembla toe, maer, welke wegh een seckerder hoop aenwees, door de straat Nafsla: aldus hadden ie genoemt, die tuschen 't Waygat en Sarmatien loopt. Lange draelen, een doorgaende hinderpael in faeken van gewicht, is met decefe ook verfellt geweest: en de scheepen laeter, dan 'tbehoorde, vertrokken fijnde, is de see onvaerbaer geweest. Soo geweldigh strenght, en ook ongemeen in dat geweest, hadt de vrooft de waeteren allefints met ys gevult.

Die van deene en d'andere reyste rugh gekeert waeren deeden openenighe van den aerd van see en land, verhaelende benevens dien ongehoorde gedaenten van vooghelen, en wilde gedierten, yder naer hy hadt ondervonden. d'Uytsteeckende hoofden, d'inhammen, en de stroomen wierden door de gestaltenis des heemels, of met de naemen van de Prins, van hun vaderlandt, en eyndelijck met die van befoender lyden beteekent. Ook deeden fe verhael van verfcheyde kleyne eylantens, die, geelijck ook d'oude bechreeven hebben, door verwiffelincht van ebben en vloot der see, soo twijfeligh en twaerlijck te bekennen fijn, dat de eene tijdt eylantens inder daet fchijnen, en fomwijlen sigh als een gedeelte van het vaffe landt op doen. Infonderheid is er een, geleeghen aan d'oooverlijf de van de Straet, gedenkweerdigh, genaemt het Staeten eylantd, foe om dat het midden in gevaren een veylijgh toevlugt geweest is, als om dat het de geberghten bevrooofen fijnde, seeker krytfal voortbrenght, dat den diamant niet ongelijck is. 'tSchijnt niet ongevoeghlijk, dat ik alhier de gelegenheit dier geweeste, en hoedaenighe menfchen of diere t'zelfde bewoone, te voorheijn brenghe; als dat eerft toen ten vollen is bekent geweorden, en om dat d'alleroudstfte fchrijvers hier oover nietighe ydelleheden, en elkander weynigh gelijckende, gebeuvelt hebben. En nogh onlangs heeft men ons door reedenen, gebouwt op toover-getuy, lichtveerdigh doen gelooven, dat er onder 't Noorder Apunt vier fielle gierfeen gevonden worden. En wat sigh van de Hirkanische see ten Noorden uytstrekte, is in voortijden onder de wifjen berwift geweest; terwijl eenighe, steunende op de rijmen der Dichteren, vaufstellen, dat de wee-relikloot rondomt met den Ocean beflooten wordt: andere de paelen des aerdboodems to aen 't uyterfte Noorden, fonder eenighen omtrek van waeteren uytbreyden. En, gelijck's menschen finlijkheigh sigh een ongebonde vryheyt in 't verfieren van beffelinghen omtrent faeken, welker kennis hen verhoolen is, aenmaetigh, veele hebben felfs een fielle en onbeweeghliche see, en als of dat wonder-gebouw haere krachten op haer uyterfte hadt ten eynde gebaert, of als waere dat geweest to een eyghen en bechreeven vertrek der Goden en der faelige lieden gefchikt geweest, geschildert: andere in teegendeel, dat dien Ocean wel door 't geweltder draeywinden en door monterdieren onvaerbaer was, maer dat sigh, alwaer die see ten eynde loopt, weeder vruchtbaere landen, oflucht of vuer op deeden. Dapper werd de hoer tot de see die uytvaeren nae die geweften aengequeckt door hen, die in hunne boeken hebben bechreeven, dat de Indiaenen, en ook felfs meermaalen, door'gewelst der stormen veroorveert, op de stranden van Duytcflandt gelyndt fijn. Geen meerder oovereeen-koomen is ergeweest belangende de gestaltenis des heemels en den aerd dier gewetten, naedien sommighe de volken van 't Noorden, uytteefende in trouw en rechtveerdighheid, in eenen gederigighen dagh fhalten: eenighe van gevoelen waeren, dat dit geweest, foe verre buyten't gefight der koeftende getsernten afgeleeghen; onder een dikke duyternis be-
dolven lechg, en alle de landen, soo om de meenechte van sleeu en wilde dieren, als om den woesten aerdert der ingeseeten en onbebouwde liggheen; andere feggen, dat den dagh sigh op haar eerste aenbreeken vertoonde, dan korts daer op weeder aan't verdwijnens raekte. Welke soo groote trijdigheden ten meerendeelle hunnen oorsprongh utoe de wachtert schijnen getrokken te hebben, voor soo veel uyt d'ervaerenheit der feelieden, en't verhael der omwoorders is ondervonden. Want die fee, langs welke de kust der Lappen, der Mistkoveren, en der gener die wy Samo-juten fullen noemen, sigh uytstrek, genietende in Soomertijd eenen dagh, die langhier dan twee maenden achter een duert, heeft 's Winters ook gelijck duyftereheit te verwachten. Maer in de selfdde twee maenden, dat de fon haer schijntel geeft, wordt den dagh door neevelen, die in geenen deele beeter dan de naght sijn, teeneemai bedolven, sijnde de kracht der fonnestraelen soo verre van daer, datte bequaem sijn mistighe dampen te verwekken, niet te scheyden: waer by dan nogh doorgaens sijn en landen veeltijt soo met sjeen bedekt liggen, datte naeulijx d'ee ne van d'andere t'onderfcheyden sijn. De fee, in't uytkoomen van de ftraet, sigh van weerderfijden opdoende, wordt door geen onderwindmen gellingert, als die door de felhtte van haere geduerghe koude onbeweegh lijk blijft. En niet fonder reeden hebben d'oude deele den nam van de ys- en de doode-fee gegeeven. Want allerweeghen waerfe 't landt ge naekt, blijven de seebaren, tot ys bevrouoen, een geweldegh lange ftreck aan 's frandt hangen, en sietmen somwijlen schorfen ys, eenighe Jae ren achter den anderen tot eenen bergh op een gehoopt: welke wanneer de wint dien heeft gebrooken, of de felhtte van 't weeder ontslaende, losgemaakt, van een schieten, en in gescheurde stukken min of meer als berghen en cylanden door de fee drijven, en ook vachen teegen den anderen flooten. Die vervaerlighed heeft de scheepen en feeluyden inonderheit de grootste rampen gebaat, naerdien fe, om 't landt te ontdeken, langhs de ftrandt liepen. De ftraet, wiens breedte twee uren, en langs teijt daeghen reyfens behelst, vrieft teeneemai toe, soo hart, datte al lefints te voet begaen wordt: en wanneer de ontlaeten is, wordde nietal een door haer eyghen ys, maer ook door dat der twee seën, dat 'er in valt, overlaeden. Naeulijx heeft men 'er vijftigh daeghen, omtrent dien tijdt, als wy in onfe geweeten den Herfif Eevenaer hebben, en die tijdt is aldaer niet eenen Soomer, maer een opfchorslingh van Winter, en men heeft 'er 't ys oogenechijnlijk sien smelten: en geen langher scheep vaert toelaetende, begint de vroof op nieuwy te hervatten. Dan wordde ook van de Ruffen bevaeren, en drijvende wrakken, overgebleeven van een ongelukkighe vaert, dienden ten bewijse; 't fy hen de hervattende kou de, of eenigh ander geweldt, beknelt hebbe. De seldse drijven ook hunnen handel aan d'overfijde van de froom Obis: en meenigherley gevaeren hebben hen geleert aldaer t'overwinteren, om ter gefettetijdt, wanneer de golven, oopenigh krijghende, vaerbaer geworden sijn, weerder om te keeren: Dat, gelijck door de fstraet Mageliana, soo ook door deef engh, den Ocean te faemen loopt, hebben de Hollanders dit getuygeniss overgebracht: dat de stroomen in deefde fstraet uytloopenpte verdeelde worden, als onlecker verwaert in deu fullen heen wenden, ofscho de wint opfteekt, d'aer in gedreeven worden, en alfo deu door hunne foete vaer teren den fnaeck en brakheit der fee verfagtten. Dat soo haeft de dieenghe te sijn doorgefeyl, en de kust utoe het gelift verliefen, soute en groyne golven utoe een grondloos fee sigh verheffen, en de seldse monsters weeder te voorfchijn koomen: want wonder om feggen is't, hoe relik van mon
DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 255

Men liet ‘er seelyken en sechonden, en’t vermaerftie onder alle segedroghten, de Walrus, ‘t welk sy Morfa noemen, en, naer ondervindingen selve wonder strijdtbaer van aerdt is, sijnde naeulijx dooreeniedigh treffen van vaepenen te dooorlooten. ‘t Heeft by naer voeten als een beever; grooter is het van gedaente, en gebuukt insgelijx van wilde landt. Want men heeft het op het ys sien leggen, en ligt op degeberghten aan den oever der fsee in de son baekeren. Traeug is het in’t opklimmen, maer wonder sien in’t afloopen. De volken van dat geweet willen gelooff hebben, dat de tanden van dit monster zoo weerdigh sijn, als by ons het yvoor. De Russen seyden, dat achter ‘t Waygat de fsee wijdt uytgebreydt, weder naeuwer wordt, en weederom grooter ruymte krijght, op welk eenegghen ik alhier geen genoegfhaeme verfee-keringh geven kan, of hun meeningh sy geweeft te bewijfen, dat den bergh Tabis, in Seijthien, bekent onder de oude, en Nova Sembla, dat sijn ten Oosten uytstrekt, op weynigh nae dignht aan den andere te sremen koomen, dan of door hooren leggen ‘t hunner kennis sy doorgedronghen die straat, door welke Amerika van Tartarien afgeseeneed sijnde, fooy uyt het wee- fen, als uyt de sieden felve getuyght, dat sy met de gefeyde volken eennen gemeenen oorsoorgh hebben. De geheele seckuff van Pitföra, land-fechap in Muffkovicen, tot aan de stroom Obis wordt niet bewoont, maer veel eer doorwandelt van de Samoaften, een Sarmatisch geflacht, en luy- den, die sijn teggen de wreetheden der nature, teegen de nijpende onge- makken des heemels, dapper en gelukkigh handthaeven. Leelijk sijn sy voorwaer van weefen, en swart van rook, kleyan van ooghen, plat ge- neutf, nogh ook groot van lichaem, maer van een valte gefohnht, foo foer, dat sy in nellichheid van loop by naer met alle gedierten voet houden. Met weynigh vernoeght en gefvint sijnde, niet men hen door geene wel- luften ontfeenuwen, door geene gorghen uyt teeren. Dat yder met de voeten beloopen, met de handen grijen kan, is’t sijnde; hun ooghwit van besitten is geen ander, dan een gemoet vernoeght met ‘t geen gèreet en voor de handt is. Dus hebben sy alles, om dat sy niets begeeren. Hun- ne waepenen sijn, naer de wijfe der Seijthen en der Parthers, boogh en pijlen, maer teegen de wilde dieren: van deeë neemen sy hunne klee- dinge, niet wylke sy hun geheele lichaem, en ook hooft en handen bekleed; van deeë sy kunnen lijfstoht, raeuw vlechx, als eene mildaadig- heit der nature omhelifende. Soo vreemt sijn sy van alle leekterhuyen, dat selhs het gebruik en den naem van broodhen hen onbekent is. Beeter dunkt hen dit, dan de sijn sy te terghen, dan, in wecrwil der aerd, dat landt te bebou- wen, en hunne begeerten immer meer en meer voort te fetten, vyanden van andere, vyanden van hun selven. Dies sy wel scheepen kennen, niet naerbooven; en sijn binnen hunne kust houden, uytgenoomen al- leen, wanneer de vroft die verfchyeyde hoofstoffen, landt en waeter als door de hulpe des heemels, een den anderen hecht. Dan gaan en keer- ren sy, wanneer sy een langhe vreest tot aen ‘t Waygat en Nova Sembla, anderfints verlaetene plaetfen, ter jacht loopen. Sy seyden dat dit twee eylanden, en maer alleen door een kleynen arm der fsee van een gefchey- den, waeren. Daer heerschen sy verder, dan sy selve weeten, naerdien ‘er wijders niets, behalven eenfaeme woeftijnen en wilde dieren, gevonden worden. ‘t Scheepsvolk heeft op hunne tweede regte gefyen den ge- nen, dien men seyde Prins oover alle die volken te sijn: een man door geen uytwendigh ciect, nogh door eenigheg majefiteit, dan alleen door den ouderdom, aenfienlijx. Want teegen den Mufkovicen, wiens heer- schappy, seeder eenighge eeuwen herwaerts aengewaßen, hen van achte-
HUGO DE GROOTS VIERDE BOEK

ren en van ter tijden omringht, worden fe, gelijk men geloofft, door de Ripheische geberghte, ongenukaeber door het fneeu, welcke fe den eingen des aerdtoodems genoemt hebben, en door hunne eygene armoede, beschermt.

De naeftgelegene echter betaalen hem tot schattingh huyden van wilde dieren, gemerkt sy niet anders hebben, en veel meer uyt haet, dan vrees voor oorloogh. De kullen van Samoijiten, Semblan't Waygat hebben by naer de zelfde gedaante, fijnde op verfcheeyde plaeften sfeyl door de roffen, op andere vlak door de drooghten. 't Landt in dat geweest is onschachtig en moeraflig, nergens fiet men 'er naerre bofchien: want deef fe fijn 'er onbekent, en daer waffen van selfs kruyden, die tot geen goedt gebruyk dientijf sig, hoedaenig de nature allerweegen weeligh uyt sigh felven voortbrenght. Waerom dies te meer te verwonderen is, dat 'er allerweegen takken en fronken van boomen drieven: ten fy dan, dat dien wooften Ocean, wiens golven door 't faen teegen de straenden heevigher beweeght worden, de verder gelegenene landen van het Noorden afscheurt. En gelooffelijk is 't, dat, door dit selfe geweldt, de eylanden, die men tegenwoordigf fiet, van 't valde landt fijn afgeruukt; hebbernde veel licht Sarmatien figh wel eer tot hier toe uytgetrekt. Walef oord dier kuf de scheepen ook aengedaen hebben, vernaemen fom-pijnen rook en voeftappen van menschen, nergens fleeden noch dorpen. Men geloofft, dat diepe landwaert in en bofchien en myeren, die hunnen oorsprongh en hun voedsel uyt de geduercighe fneeu hebben, gevonden worden. In en langhs deef is 't, dat de Samoijten, nae dat yder vermaak in 't landt of in 't waeter fchept, verfcheeydentijf en in afgeflowerden hutten schuylen, of ook houen uytgraeven, om hunne lichaemen by 't vuer teegen de ongemakken der lucht te koerteren. Echter fijn fe niet t'ecenmael leedigh. Alle hebben fe eenen huysraedt, een fleaede, die met ongelooffelige fnelheid door viervoetighe dieren, een soort den herten niet ongelijk, en welke fy Rheën noemen, wordt voortgetrokken. Met deef voortlaende, rukken fe doort 't diepe fneeu, om 't wilt nae te spooren, en veranderen hunne verblifplaeften. Niet feer rechtmaetchig feeker hebben de wilde dieren dit geheele geweest mit de menschen verdeelt.

Sulk een meeninght vindt men 'er van wittgeuyde haaben en wolven: voorts Marters, Sables en meer andere, die alleen om het bont gefoght worden. De beeren (van gelijken door de koude witachtigf) fijn grooter dan wel elders; en, naedien hen voedsel ontbrecket, van een ongehoorde verwoehtheit, geene vrees voor waepenen, nogh selfs de fée kan hen weerhouden van den gevatten reuk mit alle felheit nae te jaeghen.

Deefje plaegh heeft de feeuyden, die, des niet voorfiende, een brandt gegaen waeren, elendely om 't leeven geholpen: en hunne makkers kon- den niet anders, dan foo deerlijck een ongeluk aenfchouwen en te spaedte wreeken. Op féecker heeft aenmerkt men een droevighe verfcheidenheit van heyligh en heyloos, naedien op de kruyn der geberghten figh vervoonden ontelbaare afbeeldtiefs van goden, die een riuwe konf en Godsdienc, en daer teegen oover opgerechte kruyffien, die der Christenen handen getuyghden. Want de Ruffien, die op d'eylanden, en dat gedeelte van 't valde landt, door froom vervallen, of, om hunnen handel in vellen te drieven, aldaer aenkomuen, hebben voor feshondert jaeren de kerkcelden der Greycen aengenoome. De Samoijten aenbieden den heemel en de fletter, Godtieed, die geen en anderen strafer vallen, eene wijfe die hen overhandts is aengeleten, en van welke fe, schoon 'er een afkeer van hebbende, niet verfiellen. Ook fijn 'er die verhaelen, dat gewijde bofchien, verfoeyelijck om hun afgrijfelijck geruyfch en ver-
DER NEDERLANDSCHE HISTORIËN. 257

vervaerlijke gefichten, als ook vervloekelijke flanghen, een afgoderije die niet onbekend is, onder hen gedient worden. Voorts fijn de leeden der Samojuten geenfints wijd, en verschillen weynigh van die der Lappen en Finnen: hoewel men 'er vindt, die uyt de naemreede beweerens willen, datse certijts menfchen vlechf voor hunne spiijte gebruykt hebben. Dogh foo wy dit aenneemen, moeten fe gefelt worden onder'tgetal dier volken, welker leeven tijdt en voorbeelden beschaeft hebben; fynnde den aerdt der menfchen die woefte wreeheit lietelijk aften te leeren. Op d'eerfte aenkomft der Hollanders dachte fe, alleen vervaert door onweetheid, te vlugten, of de waepenen te neemen. Maer nae datfe figh hunner oprechtigh verfeekert vonden, en eenighe geringhe schenkauenden ontfanghen hadden, betuuyghden fe by twee de allerheylynhfte faeken onder hen, de fon en hunne armoede, dat fe figh ongerme door weldaeden ooverwinnen lieten. 't Waere inder daet, wen 't geluk in't toekoomende wil gunfligh fijn, een faek van geen geringh gewicht, figh in de geneegenheit dier volken in te boeſemen, welke aen de striaat gefeeten fijn. Hoewel 't ook dienfthigh fijn foude, den doortoght met het legghen van kaftelen te benauwen, om 't gebruyk der gevondene fce te handhavcn, en om de scheepen, quam 'er yerwes schiebluy utgen vorrwen op te donderen, 't even te oevlught te srekken. Voorts is het eyland Waygat, wen 'er nyverheyt en menfchen aenkoomen, niet min bequaem om te bearebiden, dan die op duiterfte kufv van 't Deenfehe rijk bewoont worden. Want, teegen de reedenen der oude, oevertuight ons d'ervaerenheit, dat, gelijk de landen onder het brandendt luchtgeweft smachende, foo ook die nae de beyde afsjnten afgewen ftynde, door vinnighe vroft beknelt worden, figh van menfchen faeken bewoonen, en hen foo door geboorte als opvoedingh gelijkwijls met figh doen aerdem. Geen gedeelte van 't geheel Al heeft denatuur tot woefte eenfaemheyt gedoemt; 't geheen foo waargaghthigh is, dat Groenland, vry verre nae 't Noorden geleeghen, koorëen en vruchten voortbrenghe, nae de wijfe van omfe landen. Secker dat in aeloude tijden, toen de menfchen aen beetter oover oover genoegh hadden, de meefte landen onbebouwt geleeghen hebben, is niet buyten gelooof te stemmen. Allengfakens heeft den menfchen en hunne meeninghe en hunne tweedracht verder geffonden, hebbende de landen feen, en de feen landen aengewezen. Naeft aen de froom Oby leght het gewefte van Obdoria, dat om het boude beeldt eerer oude vrouwe, dat Godspraeken gaf, beroemt is. Aen d'ooverfsijde der riviere is een andere froom, genaemt Molgomzyyn, en eenen oever, die denfelfden naem voert, welke den Ruffen niet alleen door koophandel, maer ook door heerschappy bekent is. 't Gheen wijders verhaelt wordt is niet anders te houden, dan voor beufelerijen; want dat de volken van Leuko- morien de Winter doodt ooverbreghen, en met het opdaeghen der Lentte weederom leevende worden, wanneer onderwijlen d'omwoonders hunne waeren, die fe voorgefe hebben, alleen op haer gewiffe, afhaelen en teegen andere verwiffelen; voorts dat de lichaemen der menfchen ruyghai- righ fijn, een mondt gelijk de muuy van een hondt hebben, fijn verdigt- felen, niet min ydel, dan de fuffferijen der ouden: die de feldfje plaeften volken met peerdvoeeten, en andere, welker ooren hunne lichaemen, die anderfints naekt fijn, 't eenenmal omvanghen, toegefchreven hebben, gelijk by naer allefints 't gerucht der faeken op wonderen en een logenaach- tigh hooren geffhen uytkoomt. Eenighe van deze eonghatts, en, 't geheen door fcekerdet getuygenis wordt beveltigd, dat 'er menfchen fonder hooft, die 't weelen in de borft hebben, of fijn, of, door de korthet van hals

K k
en hooghte der schouderen, foodaenigh schijnen, soude ik niet harteck-kigh willen teegenpreeken, als dien genoegh bekent is, dat de natuer gelijk elders door ongemetaiteitheit van hitte, soo ook door een al te vin-nighe koude, wanschaepe gedaenten voortbrenght. Dit is secker, dat de Loppen en den bergh Imaus volghen, gelijk ook de wijdt en zijdt door de bolfchen swervende Horden der Tarters; waer van Cathaja een gedeel-te is, sijnde de vlakte dier kusten nu van ons afgekeert: van daer Sina, en de landen die na 't Oosten bekent sijn. Schaedelijk was dit selfde jaer door de schendighe rooverijen der Duinkerkers, die, hebbende vijfen-dartigh Hollandesche scheepen, gefonden nae Noorweeghen om hout, alle, uytgenoomen een, ongewaepent, verovert, en niet konnen meêvoeren, de schippers totgijfelaaers der beloofde vrygelden met sigh geno-o men hebben: en geenen minderen blyt maekten ie eerlangh daer nae uyt eenigh scheepen, die nae Vrankrijk feylden. Maer een der rooffcheepen van de Hollanders omringht, en naer een dapper geveght, met verlies van de helft van de sijne, vermeeftert sijnde, heeft door het straffen van drieenveertigh oovergebleevene hunne genoeghaem gelukkigh woeden-de siotheit, eenighermaeten ingetoomt, wordende beneeven dit nogh meer dan twintigh andere, die men in dat schip gevanghen hieldt, en die nu yder voor hun hoogf twee of meer dysent guldenst tot behoudenis hun-nes leevens belooft hadden, los gelaeten.
HUGO DE GROOTS
HISTORIEN
der.
NEDERLANDSCHE
SAEKEN.
VYFDE BOEK.

INHOUDT.

Albertus, vergeefschat met Philips, Prins van Oranjen, komt
vyt Spanjens, tot naefact van Ernst, in Nederland. Thobras en
Fuentes worden in Spanjen opontbooden. Vijftigh wakker-
heit der Staaten teegen de laegeben der Jesuiten. Albertus ver-
meesterd Kasis en Ardis; Henrik, la Fere. Beleggh en oevergaewe van
Hulft. Eysch van Mendoza, gefonden een den Keijser. De Staaten wey-
geren 's Keyfers gefanten oover een vredehandelinge geboor. Elisabeth,
door de Staaten der Vereenighe Nederlanden met scheepen versterkt, endt
een vloot teegen den Spanjaerts. De Spanishe scheepen verooverd en ver-
brandt sijnde, wordt de stad Kadix geplundert. Howaardt brengt de
vloot, onaengesien alle teegenweer van Essex en Warmonds, weeder in
Engelandt. Philips, ten uytstien verschult, is genootsaekt zijn verwal-
ten geelof by de Hooffche handelaers te herstelten. Geschillen onder de
Vereenighe Staaten oover de schattinghen. Elisabeth handelt met den
Francois van verbondt. De hulptroepen door Henrik aan de Staaten be-
looft worden niet gefonden. Elisabeth wordert buytens tijdts haere schult
by de Staaten. Verdragshpunten tuschen haer en Henrik; welke ook de
Staaten befwereen. Derfeyver befondert verbordt. Sy fenden Henrik
geldt. Argboven der Francois op d'Engelsche. Beschrijvighg der
Hooghe Schoole tot Leyden. Den gefanten der Vereenighe Staaten aan
Denemarken wordt hulp teegen den Spanjaert geweghebert. Biron, heb-
bende Warenbon gewaghen, en Chimay op de vlucht gedreven, werwoest
Artois enVlaendre. Mysterie van't Hooghduytsch kragstvolk. De Veree-
nighe Staaten verbieden kooren nae Spanjen te voeren. Wonderlijk ver-
haelder derde waert by hen nae 't Noorden ondernoomen.

Rooter, dan naer gewoonde, was de vreught, die de
Nederlanders, onder 't gebiedt des Spanjaerts, in 't
vieren van den aenvangh deecfs jaers gepleeght heb-
ben, loo ter oorfaeke van de weeligh voorpoedt hun-
nen waepenen op den Francoischen boodem, verge-
schapt met de hoop van verdere seeghe in 't tekoom-
mende, als om door allerley soort van gejuuygh en eere
toe bewelkoomen de koome van Albertus, Aertshart-
togh van Oostenrijck, die met gelijke tijtelen van eere den Aertshartogh

KK'IJ

Ernst
Ernst tot nacfaet wierdt gefonden. Dees was de jonghste fijner broedere, doorluchtigh met den uytstekenden tijtel van Kardinael, die in hooghen aedel 'e eenen troost, en voor een heymelijk verbonden tuschen de Koninghen en den Paus strekt. Wijders hadt Philips hem getoefet in syne Landvooghghy van Portugaél, alwaer hy, door onverwrikbarea gehoorfaemertheid en me^waerigheit omtrent den onderdaenen, in herleijhen aenfien gebloeyt hadt, en niet onweerdigh geoordeelt, hem, nac de^ gewoonte van dat huys, elkander getrouw, door een nauwuer verbintens aen figh te verknchten. Derhalven is hy, om figh in de Landvooghghy syne gelegsths met meerder glory te oeffenen, met alle werktyghen van oorlogh en vreede oovervloedigh voorstien geworden. Vaylighe door- toght hadt hy op syne reyse uyt Spanjen door Italien, en voorts door Savoyen en Bourgonyen tot aan Luxemborgh en de grensen der Neder- landen. Voetneechten en peerden quaemen hem van alhefangts in grooten toevloet, niet alleen om aenfien perfoon op haerde reyse te geleyden, maar ook 't oude krijgsvolk, ongelooftelijk vermolten, te verlverken; welke hy, in 't leegher gekoomen fijnde, onder weyninghe regementen te voet en te peerdt gebraght heeft, en ten deele onder d'oude gefteeken; wijnfelijk foekende syne troepe veel eer inder daet door hunne eygenhe kracht, dan door eenen ylen naen en waen aenfienelijk te maeken, om niet door eene onmutte meenigte van Ooverfeth de schatkist en den folde daet te be- lasten. Dies hy sels de Grooten in Nederland, gewoon weynigh nae hunne vendelen om te fien, heeft afgeeft van hunne vooghyden en kolonelichappen, waer vanse naeuiljs iets behalven den blooten tijdel en de voordeelen gebruuykten: en andere, die door langhe gehoorfaemertheid ver- dient hadden te gebieden, in hunne plaats gekooren. Ook heeft hy an- dere facken, niet onweerdigh om gevolght te worden, ingeefelt, als dat niemand tot het vaendriichchap foudte worden aengenoomen, dan die al- voorens drie jaeren gijndt hadt. Daer by maekte hy voorraat van geldt te krijghen, om dat'er nieuwe mytery te duchten font, en d'oude on- heylen weederom begonden op te barften. En de Spanjaert hadt elf- mael honderdduyent guldens maentelijken belooft, welke echter nicht langher dan tot in 't begin van den Herfh gevolght fijn. Albertus sleepte met figh een vry groote meenigte van ongemunt silver, om daer door de schaede, te lijden by 't geldt door wifiel oever te maeken, uyt te winnen, en om dat het geldt in Nederlandt geflaghten van hooghier prijjs is. En dwijl het oooverfenden, vermits die langhe wegh wel eer onvrey- ligh geweest was, wierdt het thans met een sterk geleyde vergefckt. In fijn gefepshchap hadt hy, en wierdt als een onderpand van 's Koninghs goedertierenheit te toon gefelt, de Prins van Oranje, genoemt Philips Wilhem, die eerstijts in de beginfelen der Nederlantische beroorten wegh- gevoert, en in 't Hof van Spanjen eerlijk, hoewel naeu, bewaert geweest fijnde, cerf tven syne vryheit hadt weederekreeghen: gemerkt men hem in den Roomfchen Godsdieneft nu genoegh verfcekert achte, en derhalven hoopte, dat hy, verplicht door fulk een weldaet, wen hy fijnen jongheren broeder, en de volken, onder welke 's Vaeders geheughen in hooghe achtbaerheit geëeert wierdt, gings befoeken, voor een werktygh om de gefchillen der parteyn door eenen vreede te bemiddelien, of om 't fact van tweedraght onder de vyanden te fayen, dienen konde. En voorwaer Albertus zelf was in geen quaat gerucht onder de Hollanders, hebbende figh aan het meeste scheepsvolk door een gunntighge goedertier- renheit bekent gemacht, welke in Portugaél, ten dien eynde, geloofde men, beflaeghen fijnde, buytten twijfel op hoop van achtbaerheit, door hem
De Nederlandtsche Historien. 261

hem waeren vrygelaeten. Aengenaem was booven al, dat met sijn aen-
koomft Ibarra's en Fuentes, gelschopt uyt hun haetelijck gelaegh, te rugh
nae Spanjen gefonden worden. Maer grooter getal hadt men in hunne
plaets gelonden, te weeten, Francisco de Mendofia, Admirant van Ar-
ragon, toen heeft den Raedts en der oorloghe, Gonalfco Carilla, Giro-
lamo Zapata, en Bapifta Taxis: andere naemen, de felfde feeden, waer-
om des te meer geducht wierdt, dat onder een geveylvliet de goeitheid de
felfde quaelen foudten in weefen blijven. En de Vereenighe Staten,
besoert of mifschen door 't aenfchouwen en het onderlingh gelsprek des
Prinfen van Oranje eenighe veranderingh in de gemoedern der gemeen-
ten koomen moghte, hebben aan hem gelschreeven, hem begroetendhe oover
fijne verlooffingh uyt een achtentwintigjahrige gevanghenis: en voor
het ooverighe, dat hem niet veyligh waere, in dees oorloogh, fonder
vrygelaetingh wygelaebriefen hem van den Staet verleent, binnen hunne paeten te ko-
men: dat ook voor den teegenswoordighe staet der feeken fijne ooverkomft
niet dienstigh waere, hoevely of van selfs vertrouwen, dat hy, die de
wreeftheit der Spanjaerden soo merkelyk hadt ondervonden, de man niet
fijn fonde, om de wreeftheit van den Staet, gegronstoefte en gebouwt door de
nijverheit, den raedt en het bloedt fijnes vaeders, onderginghe. Waer
op hy, ontveeninde 't gheen fijnen vaeder raekte, op de verdere punten met
alle beleeftheid heeft geantwoordt: maer dat hy niet gekoeman was
om eenighe faeke ondermeenen, die niet ten voordeele der beyde partyen
frecken moghte, waer door hy ook met reeden hunne goede geneegenheit
't fijnen perfoon verwaght. Hier door doenmaels weederhouden fijnde,
heeft hy naederhandt fiegh nergens ingelaeten, klaeghende, dat hy de
Hollanders verdacht, en onder de Spanjaerct, om zijn afooomft, gehaat
was: weroem hy ook de waepenen niet heeft aengelschooten, 't fy uyt ge-
neegenheit tot een befonder leeven, 't fy uyt eerebiedigheid tot sijns broe-
ders glory. Maer Maurits heeft aen hem gefanten afgeveerverd, en fijne
fufjen, gemaelinne des Graeven van Hoohonlo, is in perfoon in't landt
van Kleef by hem gekoemen, beyde met aenbiedingh van geldten fchen-
kaedjen; om door dit middel fiegh geaemenderhandt aengaende hunne be-
ftieringh van veele treffelijckhe goederen, door hunnen vaeder naegelaeten,
voor hem, als den rechten heere, teuvereren. De Staeten hierentuffchen,
behendig genoegh om de geheyme aenflaeghen die den Staet dreychden
tevrydelien, belaften alle weeghen en toegangen forghvuldigh te door-
foeken en te bewaeren, gaende hunne forge voornameeit teegen de
Iefuiten, op dat niet eenighe wantrouwen ten boeven van het lightgeloo-
vigh gemeen quam in te fluypen. Maer Albertus, die fiegh op dierge-
lijke konfenaerijen niet betrouwde, was wel graech naer vrede, echter
soo, dat hy onderwijlen den oorloogh yverigh voortsette, hebbende, be-
halven de beletteringen, een leeghhe van vijftievenit koppen by den
anderen. Geen middel was 'er, om la Fere in't Vermandois; door waep-
penen en hongher benauwt ten uyterften; te spijfen, dan ter fluyk, en
met kleyne troepen; om dat de ftedden rondom gelaemelijck voor den
vyand hielden, die met een sterkte macht van ruyttery voorfijen was, en
de velden daerenbooven onder waeter foonden, 't welk hoe 't den belee-
gheraers tot een gewelddighe veelfich fierekte, hoe 't hen die 't ontfijt te
doen hadden, door waeder gevaer affichriekte. 't Naefte dan is geweef
den beleggheraers door verrukkingh daer van af te trekken, of, wensy daer
voor bleeven, Kalis, dat van vry grooeter belangh was, aente taften, en
de werken dier steede, verwueroofte door gierigheid der fievooghghen,
raeden't hem. Dit felfde hadt fiegh eertijts Parma, en nae hem, op'taen-

1596.
Met zijt
aenkomst
worden
Ibarra's
en
Fuentes in
Spanju op
ontbooden.

De Staeten
en
Prinfe van
Oranje,

Deszelfs
antwoordt.

Maurits en
fijne Sufer
bieden hem
gesigneren
en
geldt aan.

Vijftigh
wagkerheid
der Staeten
tegen de
laeghen der
Iefuiten.
raeden van la Motte, Fuentes toegesichkt: maer de glory vanfoo gewijht-
tigh een beftaan was voor den nieuwen Landtvooght oovergebleeven.
Dit eenig ooverblifjfel der eegevruchten hunnes ooverleefchen toghts,
en den fleutel hunner enghtte, hebben de Engelfche tweekondert jaeren
langh befeeten: welke door de dapperheit van Francois, Hartogh van
Guië, weederom tot binnen hun eylandt gedreeven fijnde, hadt Gordan,
wien de fleëvooghghy gegeeven was, dat bewint daer nae an den Heere
van Vidofan, fijnen bloedterwant, oovergedraeghen. Geen van hen
beyden hadt figh 't weerder op maeken der werken, vervallen door oorlo-
gh of verloop van tijden, laeten ter harten gaan. En de verfthingen kon-
den de krijgsbouw deefer eeuwe in verre nae niet ophaelen: de ftaadt
was omrigh met een fleene muer, 't kaftpel engh, en met vier licht opge-
worpe bolwerken: felfs 't krijgsvolk, dat 'erin beffetingh lagh, was niet
teejen den vyand, maer tot hijvingh van eyghen moogenhiet, ingenoo-
men: terwijl de gedachten alleen ingeappen flonden, om figh door ver-
geaerderen van fchatten ter ffe en te lande te verrijken; en, gelijk 't veel-
tijts in beroerden toegaet, van een fleëvooghghy een rijk gemaakt wordt.
Wacrom ook Bourbon, hoewel door onderfchte brieven langh te voo-
ren van 't gevaer verwittight, 't niet hadt konnen voorkomen, regeer-
de als nogh ter beede, en alleen oover die 't hem te wilte wijfen. Dies
ook Vidofan, 't gerucht dat het op Kaliis was gemunt alom verfpreidtsfijn-
de, van de Hollandtsche regementen, den koningh te hulpe gefondhen,
alene twee vendelen, niet meer, hadt ingenoomen, arghwaenhuy yht
eyghen geweeten. Hy felfs hadt fes andere by figh. Albertus, nae vanalles
berightte fijn, geeft, om den schrik fijner waepenen ter breeder te verbrey-
den, verfchyeyde troepen onder hunne hoofden bevel uyt Valenchienne
tee trekken, en de plaetfen naeft aen den Francois met waepenkreet te ver-
vullen. Chrisfian de Rhofne, Veldmaerfchalk van 't leegh, de roem-
ruchtiftte der Fransoefche ballinghen, gefondhen met een gedeelte des lee-
ghers, om de ftaadt te berenren, heeft alle ontftet den toegangh afgefeene-
den. Want hebbende bemagghtight de brugh, waer door het inkoomen
te lande benoomen wordt, is hy genaedert voor den toorn, gebouwt van
gebakkelteen en genoemt Rijsbank, op 't inkoomen van de haeven; van
waer ook Guië eertijts den ingangh binnen de ftaadt gekreghen heeft,
fijnde de werken al voor deeven ten meerendeele om verre gevallen, die
niemant, felfs ook toen 't gevaer hen was ter ooren gekoemen, hadt op-
gemaakt, welken hy met gefchut van strat en beflchooten, en, niet foo
langh als 't wel behoorde verdaelght fijnde, fcheephaftig bekkomen heeft.
Op welk verlies de Hollandtsche fcheepen, die figh op de Vlaemsche kust
ontfhielten, nu belet wierden te naederen, en den beleeghtden bequaeme-
ljiek te hulpe te koomen. Maer evenwel is, naerdien de haeven breedt
was, tuschen 't fchieter heen, een schip, 't welk Vidofan, op fijn be-
geeren, buschieters om het gefchut waer te neemen en buskruyt oover-
geelevert heeft, dooregeraekt, en weederegeer. Korts daer aan wierdt
ook den Graeff van Sant Paul, die met vyftienhondert Fransoifens langhs
de fcheut was gekoemen, den beleeghtden te hulpe, door een fchipper
fijnen dienft aangebooden, om hem binnen te breghen, hadt hy felfs
niet gefchreuint figh in dat gevaer te begeeven. Maer nae dat de krach-
ten des Ooffenrijkers figh vereenigh hadden, en 't fchieter van vooven
de feeduynen onder de ftaadt vinnigh gaende gehouden wierdt, fijn eert
de huylen in de voorfadt voor 't gewelit betweeken, en koorts daer aan
wierdt ook de ftaadt felve, nae een belegh van drie daeghen, en't gefchut
de poort aen 't waggelen geholpen hadt, door schrik en ontsteltentis der
ge-
Hans van Melick

DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 263
gemeente, en uyt haet op denouden heer (gemarkt de Steevooght was ontbloedt van raedt en achtbaerheit) aen den Spanjaert oovergegeven. De soldaat heeft figh begeeven op 't kafteel, dat, hebbende beltant voor- fes daeghen bevoorwaerd, op hoop van ondertant, gehouden wierdt. En Maurits was nu reets met een vloot van vijftigh scheepen, en veel krijsvvolk, daer omtrent gekoomen, om te zien wat de Francoïsens, wat de Engelschen in den sinne hadden. Sant Paulus al vertrokken. Effexx had niet verre van daer een vloot teegen den Spanjaert, of hy milchien quaeme in te storten, vaerdigh. De naeyver dier volken, die elkander nimmer ter goeder trouwe verlaaten konnen, is hien een hinderpael ge- weeft. Want Effexx hadt den Heer van Viques, die 't bewint oover de befeittinghen naeet aen Vrankrijk hadt, getoetst, of hy Kalis, wen 't her- noomen wierdt, soude willen in bewairingh der Engelschen laeten. De Francoïsens geloofden, dat de Engelsche 't gheenfe voorrijts in den oor- logh befeet hadden, nu onder schijn van vriendschap onhebbelijk we- der eytchen. Maer koningh Henrik brak wel fijn belegh niet op, doch hebbende het leegher voor la Fere gelaeten, 't fy hy dit van gewigtigher belang gelooofde, 't fy hy aen den toegangh voor Kalis wanhoopte, fijnde 't landt met feekreen doorfteen, is met een geleyde van vier duyfent mannen de Somme afgevaeren, en te Boulogne de naeest feeneveen aen- gekoomen: aldaer wierdt te spaede oover 't ontiet der feede geraedtpleeght. Maurits door den Koningh verfooght te landt te koomen, heeft figh ontschulldigt, voorgeevinge, dat hem t'huys de ontbloote grefèn te befoerghen ïfonden. Omtrent drie hondert soldaeten te lande tot on- derfiant gefondenh on 't beleidt van Campagnolle, figh van de nacht, de flinte en 't leegh waeter dienende, fijnde door de graffhen binnent'kafteel geraekt, den belegherden veel eer ten voorbeeldie, dan tot hulpe. De meerfte fijn, wanneer nu de bolwerken voor den beformer oopen lae- ghen, met het Hollandtsch krijgsvolk, flaensvoets op de plaets gebee- ven; terwijl de overgiergh Fransoëns, onbequaem ter oorlogh, door een voorbaerigh vlughten, figh felen en andere te gronde helpen. Ook is Vidosan geeneuvelt. Omtrent fefhign Hollanders, figh uyt de hoogh- ten der hyuynen mannelijk verweerdende, hebben uyttocht behoudens liif en leeven bedonght. Gemaetacht maekte 't gebruik dier féege 's Aerts- martoghen teegenwoordigheid, die, Kalis fonder merkelijke bloedfstor- tingh der fijner meerder geworden fijnde, defte ftaet, geleejhen op d'uy- terte grefèn van Vrankrijk, vergroot en met werken verfertk, door gemeenfaemhiet van heerschappy en taele onder Vlaendre trok; voorbe- bende van daer den oorloogh ter fée te voeren. 't Eener treffelijke verfée- keringh deefere féege, is ook de ftaet Ardes, niet verre van daer diepe Vrankrijk in geleejgh, hebbende in voorttjden gediend tot een grens- plaets, om de inval der Engelsche te fluyten, in 't gewelt van Albertus gekoomen, die van daer figh eenen wegh in Vrankrijk gebaent heeft, met het felfde geluk, dat hem te vooren gediend hadt, en des te grooter fchuldt der vyanden, om dat de niet buyten verwaghen oovervallen wier- den. Uyt de ftaet, die behoorlijk geterkt was, fijn getrokken twee duynfent soldaeten, op eerlijke voorwaerden, oneerlijk bedonghen: want fonder felsf eenen fform af te wahten, fijnfe, alleen door opeyfchen van 't leeven te verbeuren, ten waref figh oovergaeven, verfchrikt ge- weeft. Onder dit beloop van facken, la Fere ten laetfhen door honghier t'ondergebracht fijnde, heeft Henrik fijn leegher in de naeberighste plaet- fhen van Kalis verdeelt, op dat de swakkere fteeden, die de schirk allen- halven geweldigh bevanghen hadt, niet ten ooverwinnaer quaemen oover

1596.

Niet 't in- neemen der fteede be- geeven de soldaeten figh op 't kaf- teel.

Henrik, naepleeght te vergeefs oover 't ontiet der fkee- de.

't Kafteel ftoruender hande inge- koomen.

Ook geef figh Ardes en Albertus oover.

La Fere in teegen- deel aan Henrik.
oover te vallen. Maer hem, die ook nu door behoefte genootfæckt was
den Françoisïchen boodem te verlaeten, baeden de Vlaminghen, met be-
lofie van groote sommen geldts, Oftende, dat alleen den oever dier see-
kust van den anderen fneedt, weeder aen hun landtschap te hechten; en
Maurits, hier voor beducht, is zelfs in perfoon derwaerts getrokken, om
de plaets te besigftighen: en heeft, nae fijn vertrek, een genoegfæmae
maght van krijgsvolk, en vervolghens soo veel leevensmiddelen, oor-
logs heffoefte, en alles wat tot het maeken van werken vereyfcht wierdt,
derwaerts gefonden. 't Welk verspiediers oovergedraeghen hebben, en
daer beneeven, dat ook de fée door een bequaeme haeve tot aan de ftaat
quam, en van achteren om de waertkreekhen hacchelijk te genaeken was.
Dus is dit belegh uytgeftelt, op dat een reukeloo aenvanghen den huyfter
der voorigfte ooverwinningen niet befwalken foude. Aengfen noght-
tans, behalven de hulptrôepen aen Vrankrijk gegeeven, de Engelsche
vloot een groot gedeelte van 't Hollands krijgsvolk weghgeleept hadt,
gelijk wy verhaelen fullen, wierdhet flitsfitten volkoomenflijk afgekeurt;
et vêrloof der sleeden en de voorflaguehen der krijgsoofden verwaerts
heen de waepenen, te ftonden teghen den anderen gekant. Dan
terwijl Vrankrijk de troepen des Aertshartoghen ophield, stroomden en
vernielden Maurits ruyters te vuer en te fwaet Brabant en de uytgerfte
grener der Nederlanden; hebhende ook het fteedeken Echternach in
Luxemborgh ooverweldigt: nae dat deèse in Vlaender te rugh gekerst
waeren, fijn 'er de Franschen ingevallen. Invoeghe dat altoos d'eene of
d'andere fijde den vuyandt op den hals hadt. Ook fijn Albertus kornet-
ten geflaeghen, nae dat yder die by geval onmont hadt. En dees tijd-
infonderheit heeft de Hollandtsche ruytery, geterkt door langhe oefene-
ningh en de forghe hunnes Veldtheers, wakkere proefgflukken hunnes
dapperheits in handen, en eene moedt op grooter faecken in 't toekoo-
ndege mædegegeeven. Gemerkt de peerden der Spanjaerden als bellooten en
ledigh bleeven: daer in teegendeel 's vuyandts oopen velden en den buyt
die van Maurits uytlökte. Den Aertshartogh hebbende den tijdt bequaem
gekeurt om te veldt te trekken, heeft, om geen krijgsvolk nutteoloos of
verdacht in fijn gebiedt te laeten, nae dat hy orde op de betaelingh ge-
ftelt hadt, de Italianen uyt Thienen op ontbooden. Sijne hoop en lij-
ne gedachten hadden 't op Hulft gemunt, eenen aenflagh, dien hy oor-
deelde te trekken, om dien van Vlaender te bevreydighen, en dien van
Brabant dient te doen. Swak was de ftaat door d'outheit haeres ge-
bouws; en Maurits hadt, nae't inneemen der felver, dewijl de roen gees-
tenis der mueren te veranderen, een werk van al te langhen naefleept was,
onderwijlen de graften vergroot, en ðerken daer ingeleght. Dient van
Zeelandt, welke korts daer aen de bechermingh der ftaat op fijn geno-
men, en verfchyvede schanfhen hier en daer ten platten lande gelegen
wierd naegegeeven, dat ffe beter fgorhe voor het vlakke veldt, dan
voor de ftaat, gedraeghen hadden. De voornaemste ðerken der plaet-
se was, dat een vaert, die niet verre van daer haeren oorfprongh nam, en
dien menschhen arbeidt wijder gemaakt hadt, om te rymer scheuft in
den Hont te neemen, ook van achteren in de Schelde geleidt wierdt: want
onder die byde benaminghen neemt de selfde stroom haeren loopen boeg-
tigh achter om het Hulfter ambaght: dus gaf deèse ftaat, als een eylandt,
dat van alle kanten ongemaakte is, en geleghen op twee oever, den
soelden bequaeme voor om door 't landt van Waes op buyt te loopen, en
te rooven op den Brabantfchen boodem. Ook fijn de dijken teegen den
vuyandt doorgefeneeden, en die binnen de stroom waeren, soo verre ge-
flght
fleght als het schieten uyt de stadt bereyken konde. Voor langh hadden de Vlaeminghen, door laft van Ernft en Fuentes, twee schansfen, om 't uytloopen te weeren, opgeworpen. Meerdere getal de Vereenigde Staaten, om den oever te beicherren. Twee der selver waeren gehecht aan de stadt, door cenen uytloopenden dijk, tuschen welken eene oopene vlakte heynelijke gelegenheit tot een vryen toegangh en onderlinghe hulpe verischaffe. Dagh niet in alles ceven sterk waeren deefse twee; de meefte teegenweer kon biden, die nae de Hont, genaempt de ichans Naflau, gemerkt deefse den toever van Axele en uyt de Zeeuwsche vlyden beveglichheid. Die Albertus hadt gefonden om de gelegenheit te bezychghten, door deefse swaerigheeden afgeschrikt, hebben hem 't belegh, dat men figh te vooren liet gevallen, ontraedten. Want hoe fonde men 't bloote krijgsvolk, meeniegh van lijfs- en oorloghs-behoeften, en eynede¬
lijk sulk een logge naesleep van gesheit, teegen de dregementen, en in weer¬
wil der omleggende schansfen, kennen doortrengen, infonderheyt naere¬
dien's vyannts vloot de Schelde foo dicht betaet, welker kleynere waertuygh ook gedueriagh heen en weeder voer; Swaer is dit en haecche¬
lijk; en geeney mindere moeilijkenheit in 't ooverige te booren te raeken. Waeterachtigh en moerassigh is de grondt, de vyannt arbeitstafen en nij¬
ver, de vaert, die 't belegh sal vruchteloos maeken, onbekommerd, en gee¬
ne meerdere hoop, om een, die t'allen tijden versche en niewe besettingh
kouen, door geweldt te dwinghen. Booven dit alles vreede men,
dat den Françoisen koningh, de die meefte weerfpannellinghen hunnen
soen verleeën, en nu grooter aenwaas van krachten gerekregen hadt, d'ont¬
leegdigh plaatfen oovervallen moghte; waer om 't niet weerd was figh
om Hult in foo veelerley gevaren te sleecken. Maer de vuerighette der
kolonellen Claude Barlote, een Nederlander, hier teegen uitvaerend,
versohht, dat het ooverbrengen der regementen, by de Spaensche Oover¬
fsten gezeegheert, hem weerne aenbevollen. Wat d'ooverige gevaren,
voor welcke men bekommerd was, belangheerde, daer in moest men de stout¬
heit yets te wilde weeten, en figh eenighermaeten op onvoorsie de mis¬
flagben of schielijken schrik der wyanden vertrouwen. Dat de keerkaennen
der oorloghen fonde uyt hebben, wem men figh de selfde raedtsflaghen en
eene gelijke dapperheit tot elken aenflagh in 't befromder van d'andere fighe
verbeeldhen wilde. De facke voor dat pas ontvoich fijnde, wort met nen¬
sis van weynighe valligfheelt, om den vyannt des te gemakkelijker te mis¬
leyden, dien van de verdachte plaeten, waer oover hy fijne befoendere forge
gaaen liet, af te trekken, het voornaemste was der gheen naer wensich is uitgevallen.
Want Rhofoo, gelaft een brugh oover de Schelde te flaan, en met fijne vaenden Bubrandt in te trekken, om cee¬
en fchrik voor Berghen of Breedaa te maeken, heeft Maurits genoot¬
faekt, onder 't bewint des Graeven van Solms, betectiong voor Hult te
lacten, en hem met het ooverige leegh heyst angthigt nae volgenh. Schaers waeren, foo immereenigh tijde, toen de troepen der Veree¬
ninghe landen: dewijl men, om de koften te spaeren, goegetvoneden hadt,
alleen de grensplaeten te befehermen; en hoe naedeeligh 't ingaen van
sulck een raedtsflagh geweeft fy, heeft infonderhheit dit jaar, dat hen met
swaere schemae en koften drukte, aengewezen: een gedeelte hunner krijgs¬
magt, toegefaen tot versterkingh der Engelsche vloote, was vertrok¬
ken: een ander nae Vrankrijk tot ontiet van Kamerijck gefonden; en 't oover¬
rig hy naer heel en al in betectiongh verdeelt. Gemerkt de Hoogh¬
duytsche onlanghs afgedankt, en als noog geeney nieuwe regementen ge
worven waeren. Maurits hadt by figh naefijx twee duylen mannen, 1596.
Sy ontfer¬
den Albertus
't belegh.
Sy ontse-
den Albertus
't belegh.
WAER TOE
Barlote
Bem be¬
eerwecht.
met welke hy d’onfeckere aenflaeghen des vyandts volghen moest; mac t’ krigsvoelk uyt Vrankrijk t’huys ontbooden, is korts daer nae aengekoemen, ten getaele van achttien vaendelen. Barlotta hierentuffchen (vergefschapten met la Bifche, die de stevoogghy verhooppte te doen) gelalte by duytferten naght eenighe kleyne schuytten uyt de naeltse schancke aen Vlaendere oover d’ondergeloope drooghghten des oever in de vaet te brengen. Daer op volghden er vijftien hondert of wat meer, sjinde het Walich regement van Barlotta en het Hooghduytsch van Tefclin, beleiden met hunne waepenen en leevensmiddelen voor eenighe daeghen, al glibbervoetinge door ’t waeter en de modder. Ten laetften sfeep gevaackt sijnde (naerden ’er geenige drooghghten waeren) hebben fe sondergevaer et teegenweer vryen doortoght gekreeghen, door hunne eygene stilte achtdoofheit der Hollandtische soldaeten op de sfeepen, die, gelijcke onverschrikt in gevaeren, soo ook floridigh op hunne waet ghinde, den vyandt, terwijl hy door ’t waeter bloberde, met hunne booten, t’ghen hen licht om der doen geweet waere, niet te rugh gedreeven hebben. Dan ’t schijten in ’t duyfer was nu maer ydel; en niet by tijts sijn die van binnen uytgevallen: mac dartigh soldaeten, die een kleyne schans op den oever bewaerd, en laat et recends weeghe die plack in te houden haden, lichtenverdigh uytgetrokken en geaflaeghen ghinde, hebben den vyandt, verleegheen om geschet en beringh, ’t een et ’t ander doen vinden: Korts daer aen is ’er een geveghht gevolght, dan by nacht, et dienhalt vol verwarringh, sonder dat partyen vriendt of vyandt uy etelkander onderkennen konden: in den eersten indruk noghtans hebben de Hooghduytsche, die met Barlotta gekoomen waeren, sijnde dat hun hoofd Tefclin gebleeven was, de vlught genoomen, en, te vergeefs teegen ghenden ghinde, ’t waffentd waeter en een verachte doodt gevonden. Barlotta, die, een donderige sten opheffende, met de sijnne vinngh indroogh, heeft de kans herfild, et de aenvalleurs gedwonghen de vlught nae binnen te neemen. Partijen hebben ten weederfijden het getal der verlaegene ten breedften uytgemeeten, sijgh roemende der sfeegh: de Graef van Solms, om dat hy vaendelen veroover, fy, om dat fe gevaaren meegaveoert hadden. Eenighe soldaeten, om ’t getal der Hooghduytschen te vervullen, welke Barlotta aen d’ooversijde der stroom gelaetet hadden, door belofte van bloomingh verwillight tot oeverwemen, wierden met het geen den verlaegene was uytgeschet vercriet en aengedaen. Voorts heeft de vyandt de hooghten daer omtrent, (want innewaert is het lande, teegen den aenwasder stroomen, doorenheen met diijken, die niet ingevolgte den laft van Maurits bewaert wierden) doort vreidigh opmaeken van werken by naught, vermeefer. Soo heeft niet de klink van dit alles in Brabant door gedroggen, of beyde de Veldtheeren rykten door verfchyde weegghe t’ener plaetse: de Prins om d’aenwaffende meeningh uyt het eylandt te verdrijven: Hy, op dat de weynighe, die er op gekoomen waeren, niet door ’s vyandts troeepen of door honger benart wierden: gemerkege geen anderen lijftoght, dan op hunne schouderen, met sigh gebragt hadden: met waegene schuytten was ’er voor niemand aen te koemen. Maer vruchteloos was ’s Prinsen arbeeyt om de ingenoemene plaetfen weeder te verooveren; dewijl Rohofe vijf regementen, naementlijck een Walich, een Naelpelligen, en drie Spaensche, oover de Schelde gerukt, dan voorwaer niet sonder schaede, daer binnen gebraght hadden. Albertus sels met het ooverigh leeggher besette den oever aen d’andere sijde. Maurits heeft sigh te Kruyningen, op d’uyterste kuft van Zeelandt, ter needergegaeghen, en van daer soo veel krijgsvolk als
als hem doenlijk was binnen de stad gesonden: want niet zonder heefvigh-
heit betuyghden de Zeeuwen hunne Bondgenooten, hen niet te ver-
waerloosen; op welke en een makhtteeg en een feeghthaffig leegheer, voor-
sien van allen toevoren uyt de naete steeden Gendt en Antwerpen, met
alle gewelt foudé koomen affakken. Derhalven heeft men't krijgsvolk
uyt de steeden over Rhijn, en de plaetser waer voor men tot noch toe
was beducht geweest, op ontbooden: tot bewaaringe der grensplaetfen
wierden nieuwelinghen geworven, en op halve soldy aengenoomen. Daer-
booven heeft men bellootten geooffende soldaetten, ten getale van
tweeuyfent, in Engelandt te werven: en de Koninghinne verfoigt selfs
gelijkgetal in deeven dreinghende noodd daer toe te doen. Dogh de ko-
ningh van Vrankrijk gebeeden den tijd; in welken hy fijnen boodem
van vyandt ontbloot lagh, te willen waerneemen, en selfs eenen inval in
's vyandts landen te doen, wierdt door de gedachten van vrede, met wel-
kers hoop hy figh reeds hadde begonnen te vleyn, weederhouden. De
Spanischte en Hollandschte ruyterye hirerentuffchelen van gints en herwaerts
in't Hulffter ambacht gekoomeen fijnde, maekte een schielijcke ontsluietens
en verwarringh onder elkander, niet fonder bloedtorteninge. 't Grootfte
geweldt was by de Hollanders, en 't elckens als de vloet de velden onder
waeter fette, voerenee met hunne scheepen veyligh heen en weeder.
Waer by te figh tuffchen de stadt en de schans gehecht aen de stadt, welke
op de Schelde en ooverfulx op den vyandt haer uyttight hadde, ongeacht
de fterkten, op het vlaakke veldt vertoonden: en wanneer de vyandt hier
door, als gedaen t'fijner vermaeyding, geterht fijnde, hen die te ruogh
vluchtwed te vervolghde, wierdt hy door 't schieten der fteedelinghen, en
fterken uytval in wanorde gebragt en geflaeghen. 't Is buyten twijfel,
dat hem deefe ongemakken door gebrek van gefchut, fonder welk niets
gevordert wordt, ooverquaemen: in 't oovervoeren lagh de fwaerighet.
Hier toe wierden de natte en moeraffige plaetfen allengskens vaftge-
maect met takken en rijsboffen: en in de vaert eenighe scheepen soo vaff
aan den anderen gehecht, datse hen tot een brugh dienden, maekende op
de kant des koninghlijken oever een halve maen. Uyt deefe wierdt het
gefchut op de stadt en de schans geloof: waer by dan nogh twee stukken,
flux op hun ersten aenkoomen verooverd, op het eylandt felve, en voorts
alle andere, soo haeft de maer oovergebragt waeren, teegen den vyandt
geplaat wierden. Nae dat'er, onder gunst van andere stukken, nogh
een meerder getal was oovergevoert, verveerdight Roophone figh, om den
toever te veylighen, tot het affijnider der fchanffe, hier bevoorens aen-
geroert, van de stadt, en om figh der stroom te verfederen. 't Welk
als't hem door geringhe aenvallen niet gelukt was, doet hy 't gefchut
loffen, en de trompet blaeven, om, hier door fijn voornameen in'toopen-
baer ten toon fteellende, den vyandt eenen schrik, den fijnen wakkerheit
in te boeemen; hebbende nogh booven dien den midderneght verkoo-
ren, gelaat hy den Italiainen uyt te trekken, en midden op den dijk,
langhs welken men uyt de fchanffe eenen toegangh ter fleede hadt, en
die by den vyandt beschant was, aen te vallen. De duyfferheit wierdt met
queffen en needermaeken doorgebragt, onder een blindt getier, terwijl
het treffen, schoon ongewis en haechelijck, op een dight gedrangh der me-
nighe aenuam, en door geene voorfichtigheyt t'ontwijchen was. In de
morgenfont wierdt de befettingh op de vlucht gedreeven. En de Hoogh-
duytiche aan de zelfde tijde hirerentuffchen, om 't geweldt door lift te baet
te koomen, oover de moeraffige en onbewaekte plaetfen heen geraekt
fijnde, ooverweldighen het voorfich bolwerk der fchanffe; en, nae't paelwerk

1596.

Verhael der
belegeringh
van
Hulft.

Nieuwe
werving
der
VerenigdeStaten
eenEngel-
landt.

LI ij
uytgerukt te hebben, worden de wachters, forgeloos in 't gevaer van andere, verfroyt. Dus, terwijl hy d'eene party de hulpe der andere af snijdt, dier beyde ooverwinnacr fijnde, loft hy dien geheelen dagh 't geschut op de schansße: dic hy, als gebouwt van fosse en meeraflighe ftofie, lichtelijk om verre worpt. Daer binnen waeren niet min dan achthon dertoldaeten, dien, hoewel de breuk nogh geen genoeghame openingh, nogh fy eenighe waepenen in 't formen van nac hy beproeft hadden, de vrees het hart beneep, om dat de vyandt den brugh hadt ingenoomen, anghstiagh voor onfeckete toevallen, of die te voorbaerigh en nogh ongesien schie nen, allermeest door ommegangh met hen, die 't gevegh by nacht ontlucht fijnde, sigh onder d'ooverighe vermenghden, en niet leeden dat yemant van die schandtvele onbefoedelt bleve. Men tierp de waepenen ten needer, men gingh de ooverften met geweldt, geschrêeu en dejtingen aen, soo fy niet de plaats van ftonden aen oovergaven. Als nu Solms met onderlant in aentoght was, sijn se op den avont utgertoken, wordende belpot van de vyandt, en by den haaren ongetraag gelaeten: soo geweldigh naementlijk de seeden deefcr eeuwe bedorven fijnde, dat de quaeten selve vaeken niet soo fcer dan de hulpmiddelen te dutten flaeten. De Spanjaert dus, eer dan hy selys hadt darren hoopen, eenen gemakkelijken, en van vooren gesterkten toegangh gewonnen hebbende, begon 't gheen naeft aen de graft was droogh te maeken: en voorts de fierken, binnen de graft bellootenen, doorlitten en geweldt te benauwen. Te gelij hjy door middel van de schans nu veylighhe vaert t'fijnen wilte gekreeghen, hy konde sijnse troepen beluyten, sijn leegher neederflaan; ook quam'er verlightingh in de prys der leevensmiddelen, welke de bevaerlijckh in 't ooverbrenghen tot hongersnoodt der gemeene fol daeten hadt doen steygheren. De beleegherde hadden wel begeert, met het doorflecken der dijken, al 't geweldt van 't waeter op den vyandt aen te fetten, maer 't ontbrak hem aen geene middelen om dat af te leyden, en hy hadt de dijken, die in hun geweldt fijnde daer teegen waeren opgewor wonen: jeegenwoordigh t'fijnen gebruyke. Waerom se hunne gedachten tot uytvalen, als 't naeft voerdeel,gekeert, en hoolen onder de wallen doorgraeven hebben, om daer uyt den vyandt onvoorfiens te befspringhen; 't gheen hen soo wel geneaght is, dat se, nae merkelycke nieederlaeght der vyanden, met vendelen en gevanyhnen te rugh gekereet sijn, fonder eenighe scharde aen hunne fijne, wanneer se hen forgeloos, terwijl andere daer omtrent hunne krijgsplichten vaername, somwijlen ook onder 't speelen, dobbelen, thans het vermaek en duuytsghingh der krijgslieden in hunne leedigheid, oovervielen: of, soo de vyandt, door tieren en roepen ter been geraekt, met fierker gedrangi op hen aenviel, ontweekhen se 't gevaer door kleyne schermutiltghingh, en faght te rugh deyfhen. Groote scharde hebben den Spanjaert 't geschut en 't worpen van vuerballen aengedaen: gemerkte, teegen de fladt aennaederende, bedeekt waeren met leedighe manden, die wel 't gesfrig, maer daerom niet het treffen weeren konden. En niet alleen wierden die voor 't gevaaer aen 't handelen van 't geschut bloot ftonden, maar ook niet weynighe der Hoofden ter needer geworpen. En onder deefse Rhozine, door wiens raad en ingeew de Spanjaerten hunne meete en treffelyckhe daeden in Vrankrijk uytgevoert hebben; alhoec wel Albertus en Fuertes, en ook Parma, door 't beveelen der félver, daer van de glory behaelt hebben. Hy was van geboorte een Lotteringhe, afkomstigh uyt aedelijken hyue se, en hadt in de beginfelen der Fransche beroerden de fortuy en de party van François van Valois gevolgh. Niet langh daer nae hadt Guise hem,
hem, die niet min doortrap dan dapper was, en geen dingh daer voor- deel aen was schandelijk achte, door oovervloedigh geeven sigh eyghen gemaakt. Geduurende sijne laetste jaeren hadt hy veele raedtlaeghen der Spanjaerden in 't heymelijk aen Henrik ontdekt, sigh gelaeutende als of hy weeder tot deselfs belanghen keeren wilde: inder daet, om hem gewichtigher aenflaeghen te verbergen. 't Veldmaerschalkchap, door sijne doodt oopen gevallen, is aen Harman van den Bergh gegeven. Den stemdelingen daerenbooven dreef hunne eygyene beneautheth tot flae- ghen en wonden, hebbende alom voor ooghen een dreygendt geesficht van djiken en hovelen, welke Varax, wien onder den Aertshartog oover die fække 't bewint gegeven was, allerweeghen met fucken be- plant hadt. Dus was'er voor hen geen bergingh, buyten sijnde schaandelijke schuyplplaetfen onder d'aerde, of hoeken ooverfchaduwt van de wal, te vinden. Solms, aen een schoot in sijn been ziek legghende, volvoerde de plighen sijner stëevoooghdh door tusschengaen van andere en gesprek met de kolonellen. En Maurits sels liet van de naeberighe frant het oogh oover alles gaen. Voorts heeft men de gequetste, of de onbequae- me tot de waepenen, byna vijftigh reiken daeghe, in de naeberighe eylanden, en de gaflhuyffen van andere steeden, tot ontlaftingh, uytgefonden. En Piron, kolonel van Zeclandt, wiens vaekeloofe nijverheit geoeff- fent in 't bewaeken sijnes plights, tot befwijkens afgemat, werd sijn ont- flagh gegeven. Krijsvolk tot vervuillingh, als ook'tgheen tot oorloogh of tot leevens onderhoudt van nooden was, is van daer onder 't geelye van Ernt van Naffau, en ten laetfen onder Dorp, binnen gekoomen. En de bejettingh is allenghens fierker geworden, tot dat men fesendartigh vendellen in de stadt, en ses in de fchans Naffau telde. 't Kooren be- langheh, was'er in soo grooten oovervloedt, dat naerdien 't niet be- quaemelijk in de stadt bewaert konde worden, men sigh genoottaekt vondt een gedeelte in de schepen te berghen. Dogh naeulich was dit voorhen vyaandt te dulden, dat, in fiijt fijner beleegheringh, de schepen soo vae- ken af en aan voeren. Weshalven hy te raede wierdt, sijne werken nae de haeven uyt te strekken, en, nu van deee, dan van gene fiijde, met het geschet derwaerts te donderen: meerendeels vruchtelos, dewijl de scheut- ten door tuskenkoomen van moeraffen, en de verre afgelegenheyt krach- teloos, en hy stelfs uyt de fchans Naffau beschooten wierdt. Groot on- gemak baerde hem ook fomijlhen hooghe vloedt. Daer nae vallen d'Ita- lienhen, onderden marquis van Trevico, aen de fierkte, welke de Graef van Solms onlangs voor de poort der stadt, die'tuytfight heeft op's vy- andts leegher, hadt opgeworpen. Bloat en onbedeckt deedt de delvers in 't eerft hunnen arbeidt: maer fiende datse te vlak in 't gesicht van de wal staerde, 't scheidet vynigh op hen aenquam, hebben sigh op de fijden bechafht met borftweringhen. Hier op wordt terftont 't geschet gelof: en d'Italiënen, sigh ifrax daer aan verfloutende de voet van de fierkte te beklimmen, worden afgeslachtghen; waer op fy den aenval hervattende, van de Zecufche soldaeten dapperlijk door een dicht gedruyfch van mufketfchooten en 't worpen van vuurballen sigh op de vlught gedreeven. Dies ook andere landtaerden r'huunen onderfiant sigh by gekooomen, en op dat de dapperheit van yder in 't befonder onderfcheidentijker moght uytblaeken, heeft elk van haer onder sigh eyghen baniere gevochten. Daeerenbooven is ook de befondere fchare der Be- giftighden gelaat uyt te trekken, hebbende voor uyt niet alleen hun- ne krijsvendellen, maer ook de banieren die men gewoon is in Gods- dienstighe ommeanghen en andere kerkelyke plegtighheeden ten L1 ij toon
toon te draeghen. Dit is, naer een oudt voorbeeldt, in gebruyk geweest onder de Spanjaerts, soo vaeken fy teegen d'ongeloovighe woedheit ten sijtije trokken, en om dat dit volk, te oevel stit geset op kerkgebaeren, door geen schaper spoort tot floute en kloekte daeden genoopt wordt. Daer teegen stelt sigh elk regement by beurten van wachten dapper tot teegenweer, en de meenigthe der fleedelinghen, by naer als hadtse sigh in oorloghsdiert begeeven, quest sigh yverigh, met schieten en vuur werpen. Dus is ‘er drie daeghen oover den anderen heevigh gevoghten, ten merkelykhen naedele der beftormers. Want de soldaeten der voorfte geleederen, strekkende door hunne swaere waepenrustingh d'ouoverighe voor een muer, gelijk fê scheutvry voor muifketen waren, soo ook flondenfê, handtgemeen raekende, onbeweeghlijk om het treffen te mijden, en hadden sigh selven en andere belemmert. Ten laetst is men van geweldt tot liiften gekoomen, en de mijnen, hoewel fê van d'eene kant aengegraven, de schaede wedersfïts gelijk gemaekt hadden, fijn uytgevallen tot voordeel der beleegheraers, die mits de vlakte der van eene sprinjhende en ten deele opklimmende grondt, door de doode lijken der hunne en hunner vyanden geholpen wierden. Dan een gruwfâns gefight was’t, toen se oover de plaetsten, oneffen door d’opgespronghe mijnen, en d’aerde glibberigh van bloedt, alwaerse de leedemachten hunner spitsbroders vertreeden moeften, verbaest door grimmigheit, en naulijx konnen de blijven fêna, voortfieteren en voortgefloten wierden. Eyndelyk heef de vyandt, gelijkerhandt ter been geraekt, den verdaedlighe nae binnen gedreeven, en t’gheen hen in t’vvervolgen belette met eenen de wal, die door meenighvuldighe sfeutten nu rectx hadt begonnen te gaepen, t’ouverweldighen, was dat de halve maen, met een graft daer binnen, gemaekt door voorfienigheit van Solms, en een troep soldaeten, die derwaerts fämen gerukt was, hen teegenhieldt. Dogh geen langh gebruyk hadt de Spanjaert van die fêrkte, hoewel hem die veel bloedts en arbeids kofte. Want al’tgeen ‘er nogh van ouverigh was hebben de beleegherden door t’aensteeken van een mijne om verre geworpen: en daerenbooven ook onder het vlakke veldt tuifschen die plaetse en de wal een hol gegraeven, uyt welkers donkeren mondtd fy met nuftketen op den vyandt fchooten, die, dit bedrogh niet dan by nae te fpadee gewarren fijnde, den ingangh gefchoeft heeft. Maer naedemael de beleegheraerst ‘thol ook van achteren toeflooten, heeft t’geweldt der vlamme, daer binnen, door t’vuer, dat ‘er al te vooren was ingeworpen, beflooten sijnde, ceniegh de vyanden onder d’aerde bedolven. Sy echter lieten hertentuifschen niet af, met al’t waeter, dat ‘er nogh ouverigh was, af te tappen, de graft te drooghen, de wal met grof gefchut te befietchen; des te geweldiagher, om dat de muren, waer die drepyden te vallen, van beneeden door paeden onderflut wierden, en daer de fêrkten befeweken waren hebben de fleedelinghen de breuken met rijsbofjen en fchooden weeder opgeemaekt. Niet weynigh arbeids deeden de beleegheraers ook op het bolwerk, dat aen den dijk der haeve vaft is: ongelukkigh haddenfte ‘t met grof gefchut begonnen te befietchen; want het bufkruit, tot dat werk gefchikt, by geval in brandt gevlooghen sijnde, heeft ‘er veelte van d’omflaenders weggenoomen, met soo groot eenen flagh en daeverigh, dat het zelfs oover fêe, binnen Middelburgh, gehoort wierdt. Als de beleegheraers, door deefen toeval of wel anderfins afgemad, ecenighsints verlapt waeren, sitten feshondert soldaeten, gekooren uyt de Hollandfïche vendelen, op de heldere middagh, op welken tijdde het waeter gevalen was, met schuytjens en met doorwaeden oover de rivier en de ver-
DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 271

dere krecken: die met soo groot een schielijkheid en soo onvoorsien quamen aengevooghen, dat de Spanjaerts, daerse figh versterkt hadden, binnen hunne eygenen beschanflingh, ter needer gemaekt werden. De flukken, geplant om de vaert te bekommeren, hebben fê, naerdien 't onmoegelijk was die af te voeren, vervaegelt; en de ruytery en achthonvert voetknechten daer op de hunne te hulpe of ter wraeke aenkoemende, met soo groot eene dapperheit 't hooft gebooden, datse met voortreffelijckere, eere, en fonder eenijghe, of geringhe, schaede, te rugh gekeert fijn. Nogh meer uytvallen fijn 'er ook naerhandt elders, en met geen minder geluk, gedaen. De Spanjaert voer voort met de wallen te beschieten, en was nu reets op eene plaetse tot aan de wal doorgedronghen, daer die geen teegenweer van binnen hadt; hoewel Mauritis al te voeren daer toe laft gegeeven hadt: die 't versuyym te wijte quam, hebben figh op de schaersheit der freedelinghen, en d'onmacht der soldaeten tot soo veel arbeids te gelijk, ontschuldigt. De facken dus flaende, heeft Albertus, naer kriggebruynk, den belegeherden doen aenleggen 't gevaer dat hen dreyghde, indien figh niet oovergaven; en hebbende een manhaftigh antwoord gekreeghe, darde hy echter niet op nieuwen aen 'tformen vallen, om dat de voorighe slaeghen hem ten minften tweedytsten mannen hadden weghgenoomen: jae fêr veelte hoofden, en die figh tref felijxt queten, waeren geeneuvelt, terwijl fê den soldaet, die op de ge dureighe neederlaeghen verflaeuwde, door hun voorbeeld tot oijhen plicht trokken, en yder om ftrijt by den nieuwen landtvooght eere en gunft fught te behaelen. Maer booven dien was 'er ook een ongeloofelijke meenighe van fieken en gequettffen, die, dewijl de naebuirighe fceeden hen de poort flooten, door de velden, hier en daer, verfpreydt laeghen: en d'afrigjelijckheid van die vertooningh baerde een vermengens van schrik en meedelijen. Derhalven ftelt hy delvers te werk, om de wal t'onder graeven, fonder noghtans in fijn hoop genoegh verfeekert te fijn, soo langh men 'lckelvrij verfje beffetingh in de ftaet fagh brengen. Dan in die bekommeringh is 't geluk hem voorgekoomen. Want die van binnen de ruft eenes vyandts, soo voortvaerendt in bedrijven, verdacht houdende, hebben eenighe onder hen figh felfven, en daer op ook anderen ingebeeld, dat hy op de eylanden en de drooghten toelyde, om van daer de froom en de scheepen t'overvelweldigen: andere, dat hy van oer te vijne hinderlaeghen in de ftaet foute uytvallen, en hy daer door niet alleen van vooren, gelijk tot nogh toe, maer van achteren ook onveyljelyk, of dat hy oover de breuken schielijk ten form foute loopen, gelijk de vrees vernaftigh is in veel te verffen. Die begaeft ter taele waeren begonden schielijk 's vyandts kracht fe ter verheffen, de hunne te verkleyren, van dingen, die fe in de felfde daeghen, met groote fierheyt, veracht hadden, fpreaken fe als van de fwaerde onheylen. Men loopt gefamaelijck nae den Graef van Solms, alwaer fecker hopman, die tot d'oovergraeve raedte, figh in volle vergaederinht (en men vondt 'er die ook dit beruften, dat hy niet veel eer by figh felfven, of met uyt gekoorene was te raede gegaen) by naer in deefte woorden hooren liet: Indien men niet voor deen plaetse de uytfeelenfte proefflukken van dapperheit hadte laeten blijken, ik felfs foute dieerfje fijn in te twijfelen, of het raetskamer waere donc weeg der glorie of onfer behoudenis in te gaan. Onblijflik is de faem, die tot nogh toe figh felfven niet vernoeghen laet. Hoe vaeken hebben wy den vyandt, wenn hy met alle geweld op ons quam afstorten, moedig 't hooft gebooden; hoe vaeken fijn wy felfs op hem aengevallen; Maar hierentuuschen heeft hy winst uyt fijne eygene schae de ge trok-
trokken: wy, hoe groot een versterkingh ons magh toekoomen, kunnen nimmer soo veel ooverhaalen, oft, met winnen selve, gaet meer verlooren. Een gebeele maendt weghtens heeft de werken onfer stede ter aerde geworpen: den dijk onthloot van alle teegenweer hebben wy met den wyandt verdeelt: ook is met het bejzansfen van binnen al d'aerde wegh gefmolten. Waer op weghten wy dan; dat een leecher koome, om den wyandt, dien het niet heeft kunnen van ons afbonden, uyt sijn werken en posfen te verdrijven: ieeker vruchteloos is dehee hoop en verrete te soeken. Frankrijk en duytse kust van Spanjen houden onfe hoop op. Wy sijn hier binnen ten getaelt van vyftienhonderdt, die ten strijde gedaeght worden: d'overighe sijn of door de doodt verflonden, of door sijcken en worden onbruykbaer gemaakt. Wy sien ons naen beflouwen met een heyr van twintigduyfent mannen, welker waepenen ons ook ooverrompelen kunnen. Wat wilt ik nu spreekten van de laegeben, die men ons onder d'aerde graeft, voor welke geen dapperheit kan weylyk weesfen; wy moeten, soender teegenweer te konnen doen, en soender waer te neemen, verlooren gaen. Voorwaer't is een les die we van onfe vooronderen geleret hebben, dat een rechtsebeape dapperheit nimmer wifwe gewaeren in de swint sleyt: reukeloofe nimmer by luuden van voorflichtgh beleidt gepreghen worden, en sijgh in een onmijdelijk verderf worpen: Daerenbooven nogh is 'er een heel ander belangh van oorloghen by ons en by den wyandt. Wy, die met weynigh regementen hier binnen gepropt sijn, moeten 't kleyt getaal door veerdighe geheerdensten en goode koomen. Hy, die te velde meester is, en een machtigh heerscher, wiens schatten onnyputtelijck sijn, die sonder omfien 't leeven sijner soldaeten spelt, acht dat hem weynigh koost 't geheen met bloet betaelt wordt. Dogh hy meent gy, sal hy sijgh ontrent sijnen wyandt draeghen, die de sijne soo klakeloos weegborserd; maer elendighe soldaet, indeby, nae soo dinkmael de doot veracht te hebben, tot nogh toe niet verdient te leeven. Boven dit alles, is 'er ook 't vaderlandt angeleeghen, dat we met halfkrijgh weynigh te verdaegdighen, d'overighe die ongewaepen sijn, de selve deverwaethit niet teu proye wor- pen. Laet ons dan dulden, dat hy d'overhant hebbe, dien we niet ontkennen kunnen maghtiger te weesfen. Laet hem de plaetse hebben, maer bepleeust met het bloet sijner verjaegene. Nimmer sal hy sijgh te hoogh op deeven feeghen beroeumen by hen, die hier soo veele Ooversten, soo veele spitsbroeders fullen naefooren. Deele naveurckinghe verdaegdighgh van bloo- luchtighe hadt hen niet alle vermurwt, darrende eenen Matthijs Helt sijgh heevighft daer teegen verfleten. Want dese begon met lydcerstemme uyt te vaeren, 't was een ongeboorde en schandelijke laflhartigheint in den oorloogh, den wel te verlaeten, eer de wyandt ten storm was aengevallen, en hem af te bidden tyuuttrekken uyt eene plaetse, waer binnen de kunne nogh vryen ingang hadden; ten minften fonfen te tijdet neemen, al waaere 'en maer om sijgh te beraeden: ondertyschen konde men, door 't opmaeken van nieuwse werken, den wyandt buiten fluyten, of hem door nytvallen te rugh drieven, terwijl men met de Staeten en met den Prin- fe fonde te raede gaan, die sijgh op 't naeberghcy endlant, bekoomt voor de stadt, onbouende, niets min dan fulx verwachte. 't Beluyt, dat een manhafte tiele baelt hadt gepaelt, ter sijden geflet sijnde; heeft men den feeckeri瓣n raedt den beften gekeurdt; en Solms, die weynigh tijdts te vooren aan Maurits beloofd hadt, dat hy't tot het uytste foude uytvarden, en daer toe ook door brieven en beloegen der Staeten aenge- mooidght was, is, beducht voor 't krijgsvolk, of om dat, gelijk d'ervaerenheit meermadeen geelerd heeft, d'onverfaeghtste gemoederen, die
in de geweldigste bedrijven darren 't hoofst bieden, en in veldtlae- 
ghen onverwinnelijk zijn, om een beleegethering en de moeyelijke laften 
des oorloghs te verduren, geene gelijke eedelmoedigheid betoonen kon-
nen; nu, door een schielijke verandering, van gevoelen geweest, dat 
men met het overgeeven der sleede behoorde te haeften, op dat, hoe-
daeigh de faeken van binnen stonden, niet door ouverloopers ontdekt 
wieerde. Sy selve hebben de punten by naer voorgechreven, fijnde Al-
bertus des te begeerigher die vreughe te genieten, om dat hy te niet ge-
hoopt hadt. Op 't eynde van Oeytmaendt, wanneer hy ftaet maakte 
dat hem 't belegh op fteftig ouverten ten minften, en niet min dan vijf-
duyfent soldaeten quam te slaen, is Hult, en de fchans Naaffau, die 
door waepenen niet beschaadigd was, aan hem overgegeven: d'oove-
righe fierkten op den oever hebben de bemettelinghen vermielt in 't 
ytyf-vlughten. Swaar viel dien van Hollandt 't verlies der sleede en der brand-
schattinghen, door welke Vlaendre in een gedeelt der belastinghen ge-
 trokken wierft, te verduwen. Hier by quam nogh die vreef voor het 
fegehafrigh leeggh, dat een goed gedeelte des jaers nogh voor de borft 
hadt: en wat ftaet foude in 't toekoomende teeghenden, indien 't tot 
d'oovegraev en genoegh is de waal te behfchieten; indien drie duyfent man-
nen niet harts genoegh hadden, om den vyandt door vechten en dap-
pere teegnweer te doen tijd fpillen? Arre faeam gings den Grave van 
Solms onder den gemeenten nae, als hadt hem die liefde fijner gemae-
linne week in den boeef geldt, gelijk 't gemeenlijk eenen troost 
voor 't gemeen is, eenen alleen de schuldt der gemeene onheylen op den 
hals te worpen. En niet langh hebben de Zeeuwen, wien hy, om fijne 
heerschende maniere van doen, een gestuist tijd, 'teenaen laat geweest 
was, uytgeftelt hem 'te bevel over hunne regementen te beneemen; voor-
geevende dat te fijnen dienst niet langher van nooden hadden: 't oove-
righe ontveinsden fe. Maerhy, figh bewult wat hem naegingh, quam hen 
voor met woorden en schrift, figh ontzulidigende op de noodheekelijk-
heit. De Vereenigde Staehten hebben hem een nieuwt regement gegeeven, 
ffenater die van Zeelandt figh daer teegen verfetteden: en hy betuyghde, 
dat hy fseert dertien jaeren, die hy in dienst der Staehten doorgebracht 
hadt, fodoaein een hart op hunne faeken hadt gefet, dat hy de onge-
lijken hem door weynighe aegdena, in opficht van 't gemeen, vergree-
ten wilde. De Kardinael wierdt met ooverwoedighe toeyuiching der 
fijner ingehaelt, om dat het huys van Oofteren niet onvrytsbaer in 
deughden is, en hy, fijnde den herfeller des Françoifchen boodems en 
vVlaendre, 't geluk, dat naer feeven jaeren was weederegekeert, en 
juist wanneer vervloeghenden diene, door een drieyouwigh grefgen vervult 
hadt. Maer 't genot dien gunste en vreughe was alleen voor 't teegen-
woordigh; de faeken naederhandt daer op gevolghe hebben die hoop 
niet voldaen. Sijnde vroegh uyt de veldtoogt gheleyden, in een tijd 
waanneer de krijgstroopen der partye, en ook de geldmiddelen, uytge-
put, het jaer in ruft ouverbraghten, heeft hy fijne oogen en gedachten 
gefelyt, om de grenfen op eene andere wyjfe uyt te breyden: hebende 
aen den Keyfuer fijnen broeder gefonden Francisco Mendoza, om, uyt 
's Koningsh naeme veene punten van hem te verfoekhen. 'Dat Besancon, 
't welk fijg van aelouden tijdte onder de vrye Rijsfedeen vervooght hadt, 
aen Bourgonjen, dat onder den Spanjaert staet, gebecht wierde: d'inwoon-
ders van Aeken gedeonghen tot geboorfaemheid van 't plakkaet; dat be-
laasde Roomsgefinde magiftraeten te verkiefen, en ooverfoks de verschei-
dene kerkfeeden te verbannen. Dogh dit, als waarhe het voor de belanghen 
Mm der
De Spanjaerts hoop te vermeiren tot het elfde van 1596. De Spaanse gevechten, dat by niet wilde toelaaten, dat d'Engelsche door hunne voorvallen straffloos de see onwelijk maakten. En dat den Spanjaert in 't annemeen van jonge manschap in Duytschland, 't gheen voor deelen alleenlijk was toegaleten, door 's Rijx gefaggh de behulpvaeme handt gebooden wierde. Maer inonderheid wierd de hoop van vere gestelt op 't Hartoghdom van Kleef en Gulik, alwaer het schielich ooverlijden der gemaelinne des onfinighen Vorfts, door nieuwe arghwaen het vuer der voorighe tweedraghten weederom hadtaengesteeken. De Raedsheeren behielden, in weierwil der meeste Grooten's Landts, de regeeringh in handen, en behielen figh met het valich gerucht van 't beeteren des siecken Vorfts. Decée, om datftraex daer aan den Vorft eene andere vrouwe, uyt den huys en Lotteringhen, toefchikten, gloofode men, dat de doodt der eerfte of gewenfchof bevordert hadden, en waeren thans, door 't gunflijgh beloop der Spannijche facken, tot foon verwaenend eenen hoogmoed gekomen, dat de belanghorder ofs van Brandenburgh en Palts Nieuwburg gelaten hunne paeleen te ruymen. Ook hebben'fe dat meer isaan d'Algemene Staeten gesonden, om hen floutelijck met ronide woor- den af te vraeghen, wat fe van hen te verwaghten hadden. De Staeten, kennende hunne eygene twaekheid en 'syvandts krachtgen, hebben fedigh- lijk geantwoord; dat fe waeren vrienden der Vorfelen van Brandenburgh en Nieuwburg; dan dat te des niet te genenfnae om met hen den vreed onderhouden fouden, indien fe binnen de paeleen van vrede bleeven. Dat te echter hen vernaemt wilden hebben, in Duytschlandt geen vreume krijgsmaght, tot grooten naedeele, in te haenen. Korts daer op beschul- dighden die felte den Graef van Brock, en d'andere Proteffanten, als behipt in faenmensweering, en pooghden hen van hunne cerampten te berooven. Selfs hadden'fe aan Albertus gesonden, om figh onttochtuldighen, dat te genootfackt waeren veele dinghen t'ontvenfhen, en tot gunflijgher gelegenheid uyt te stelhen. Mendoza heeft te weegh gebracht, dat hun gefaggh by plakkact des Keyfers bevestixt wierd; en als hy meer andere facken eyichte, en den Keyfer daer op vertoornde, dat hy vreede den Proteffanten, welker dienft hem tot den Turfschen oorloogh noodigh was, te miñoegheyn, seyde Mendoza, men behoorde figh teegen de maght van verregelegene foo te waepenen, dat men onderfullchen niet genootfackt wierde d'ongelijken fijner naeburen te dulhen. De Spanjaert, hoewel fonder eenighe hoop tot vreede, bewilligde, als een fack in Duytsch- landt aengenaem, dat 'ervoorlaggh vangedaen wierde; en Albertus hadt in den feldgen fin aan Philips gefchreven. Derhalven heeft de Keyfer aan de Staeten afgeveeracht een cedelman, om voor de gefanten, die te koomen fouden, vry geley te verfoeken; waer teegen als ly hun onschul- deen, wierden fe, den Spanjaert naer wenct, met den haet van ge- weygerde vreede belaeden. Des niettemin noghtans heeft Albertus de volken, onder fijne gehoorzamenhaft faende, met hoop van vreede onder- houden. Gederende decée voorvallen in en omtrent de Nederland- den, fagh men de Engelsche en Hollandfche vloot, waer van ik te vooren gewagh gemaakt heb, seegheftigh door de Spannijche fée vaeren. d'Oor- fack wacrom die derwaerts waard gefonden was, dat de Koninghin see- ker bericht had, dat Philipseen geweldighe maght van fcheepen tocruffe, om eenighe haeven in Vrankrijck, of daer omtrent aan teftaen. Behal- ven dat die dreygemeenten, voor acht jaeren, haer uyt den finne noch niet verdweenen waeren, en hoe de Spanjaert toen meer als oyt Yer- landt, dat figh, onder 't beleid van Tiron, haerer heerschappye floght t'oontweidighen, door belofte en op hoop van onderfiant, aenmoedig- he.
Die van Hollandt voegen vierentwintigste scheepen by d’Engelsche regementen, die in Nederlandt dienden, soo tot versterking der vloot, als den nieuwgeworvenen ten voorbeide. Dit hebben de Staten niet darren weygheren, hoewel, de geldtmiddelen ten eynde fijnde, d’ongemakken hen overgekoomen, gevreet werden, om door dien dienst’t verhoorder de gemoed der Koninghin te bevredighen. Luidewijk von Naffau, soone van Johan, en broeder van Philipsen Ernft, met dit krijgsvolk vertrokken fijnde, heeft de eerste proefstukken fijner dapperheit loofigheid doen

Mm ij


1596.

blijken. Den drieentwintighsten van Soomermaendt uyt Plymouth uytgevaeren sijnde, hebben de hoofden met geluyt van trompetten verklaert, datê eegen geene andere ten oorlogh trokken, dan teegen de Spanjaerts, en de volken onder de Spaensche heerschappy, of die hen met scheepen, geschut, krigsvolk of eenighen toeverbliven wilden: dat derhalven alle andere volken velyligher doen fouden, soo fy de vloot volgden of de fce ruymden. Ook wierdt den ooverloopers quietscheldingh van alles belooff. Al hunne hoop en toeruuttingh was veel eer op byten, dan op oorlogh aengefien; om dat soo verre van huys, verre van alle hulp, in 't midden van vyandtlijcke volken, en soo veele hacchelijkheeden ter fce, vermenght met gevaer van stormen en onweer, geen toever te waghten staende, ergens te verblijven niet genoeghsaam velyligh was. En dit leerden niet alleen d'aeloude jaerboeken, en den niet langh geleeden toght in Portugael, maer ook de reys des voorleeden jaers nae Amerika, welkers uytkomst verre beneeden de verwaghtingh was. Waerom in deefen aanflagh de gereestlie en raedtfaemfte middelen schee- nen, die, door eene fchillichiden inval, de macht der vyanden geen ge- ringhe afbreuk deeden: en hen is, weynigh te vooren eere tot Kadix waren aengekoemen, onbekent geweest, aen wat kant men hen foute aentaften. Alle de scheepen waeren gelaft figh gefaemleijlijck op deecf rec- de te vervoegen, en fulx door geheyme brieven, welke de hoofden toe- gefeehheit ontfanghen hadden, met laft van die niet te oopenen, ten waec- re fy door fform van de vloot verfrysten. Hierter plaetfe falt'genoeye- fijn, alleen aen te teekenhen, dat deecf stadtefeer beroemt geweest is, van haere eerefte frightingh af (wanneer niet weynighne willen, datê de famen van Tartesflis hadt) en kortsaer nae een beheetting der Tyriers, genoemt de uyterfle pael des aerdtrijx, en als nogh van haeren ouden oovervloedt en rijkdom niet is afgeweeken: haere gleegenheit en alle andere befon- derheeden hebben ontelbære schrijvers naerlafchen. Dat fe heedens- daeqhs geen cylandt is, wordt haer door de brugh, diez Zwaeno no- men, benoomen. Want deese hecht haer aen de Spaenshe kuft, waar vê de vee by eenen kleynen arm der fce is afgefeeneen, ter plaetse, alwaer den naem dier landtverne getuyght, datê in ouden fijden door de Vandalen is bewoon geweest. Aen d'oover fijde is die ftraet, waer door den Oce- an eerst in het vaste landt invalt; een deee oopent figh eenen boefen, beqemaen om scheepen teberghen. En juyft toen gevfie het, dat een groe- te vloot, ten dese gereet tot de reys nae Amerika, ten dese ten oorlogh uytgeruuf, onder de kaftelen van 't cylandt ten anker leggende, den En- gelichen niet soo feer de fwaerighet tot het landen, dan de hoop om rij- ken byt te maeken, heeft doen beeffen. Daer waeren vier Galeoonen, twee Galeaffen van Adalufien, alle gewaepent met fijfthig of meer fluk- ken, en omtrent fevenhondert mannen. Eenentwintigh 's koningsh oorlogfcheepen, en omtrent soo veel gelaaede koopvaerdeeren, maer ook die fels voorfiten met twintigh flukken. Drie Fregatten, yder metacht- tien flukken, gereet om figh te weerden, en bevraacht met een meerder getal, ten dienst der vloote, die tot Liffebon, en in andere Spaensche hae- venen, wierdt uytgeruuf: want hier was alleen het derde gedeelte der Spaenshe focomacht. Hier by hadden figh nogh vervooght fijeftigh on- gewaepende scheepeen, of die weynigh flukken op hadden, van byfon- dere huyden, uyt Spanjen, Italien, en van elders. En niet verre van de ftaad eenentwintigh Galeyen. Exfex brande van ongedult, om hen, eer de vrees aen't verdwijnjen racte, in d'eerste ontsteltenis en beroerte, te bebringenhen, op dat hen tot het vereenighen hunner krachten en raed- fla-
flaeghen geen tijd tgegeven wierde. 't Welk, indien hy 't hadt kunnen te weeghe brengen, en voorwaer de Hollanders toonden daer toe hunnen yver, geweest waere, om treffelijke glory en buyt te verooveren. Maer Houwardt vreede de scheepen, hem toevertrouwt, inzonderheit de koningh- lijke, welke Elïèx wel flip verbooden hadt in eenigh gevaarte thee- ken, aen de wint, toen juyft ontmyninghe opgefeekteen, ten beften tegee- ven, inzonderheit daer de fee naeu, en, om haere droogharten, onveyligh was. Dus is de fee wygjestelt, de geleeghenheit verlooren. 's Aenderendaeghs (dit is geweest den eersten van Hoymaendt) beletere 't ebben der fee, dat niet terlont aen 't flaan gekoome wierdt. In 't inkoomen van destra- ter linker fijde is een haeven, Porto Real genoemt, werwaerts de Spaens- sfe scheepen waeren geweeken: behalven de Galeoenen en Galeyen, die figh verfot hadden, dicht aen de fladt te blijven legghen, ter plaatse alwaer de kuff uytoolpt als een tonghe, welke d'inwoonders 't Puntal noemen. Maer François Veer op deele, met de lightfte scheepen, aenge- vallen fijnde, en byznaer hem Elïèx, hebben de felve foo fcer gedron- ghen, datfe, kiefende de brugh Zwazzo, en aldaer, door 't uyftetten van hun geschut gelijth fijnde; eerst de ftraet, daer nae de Middelandtflche fee gewonnen hebben. Elïèx en Houwardt hebben de Galeoenen vier ueren langh met grof geschuch bechooeten; des te vinniger, om dat de vloeet der fee hen deedec naederen: en op dien tijnde is 't gebeurt, dat een Hollandtscbe schip, waer op hopman was Pieter Henriksfoon, door zijn eyghen veuer en kruyt, uyt achteloosheit, in flukken flaeende, den vy- ant een korte vreughe baerde. Want byrax fijn de Galeoenen, niet darrende een gevecht afwaghent, nae datfe hunne ankers gekapt hadden, op 't drooghe gefet, 't volk geberght fijnde. Eenighe fijn er afgehaelt, andere door hun eyghen of 's vyandts vuer in brandt gevooghen. Een der Engelsehe is te gelijk verbrandt. En niet weynigh schriks heeft dit gebeurt in de Spanjaerts, gewoon figh op de groote hunner scheepen te vertrouwen: foo verre, dat koningh Philiphs, die tijdingh ontfanghen hebbende, van ftonden aenae Napels, Genua en Sicilien-fondt, om de Galeyen, aldaer fijnde, spoedigh ter hulpe te doen affenden. Ook heeft hy de Ridders van't eylandt Malta gebeeden hem by teflaan: dan de Fran- çoïfen, aldaer in dient, hebben, door hun tuftenkoomen, 't gevolg verhindert. Nae de scheepsfriujd heeft Elïèx, op 't vallen van den a- vondt, fonder tegenfant van yemandt, 't krijgsvolk op 't Puntal aen landt gefet, en 't Hollandtscbe boorsvolk 't kaffel, dat op de seekuff legh, geweldigher handt ingenomen, en aldaer hunne vendelegeplant. Andere gefondhen, om de brugh Zwazzo af te breeken, op dat van die kant geen onderfant fonde koomen, hebben 't geheen hen belaat was uy- gevoert. Hierentuften was den Spanfchen aedel, daer rondtom om- trent woonende, tot verdadiginghe der flaeede, fterk feshondert te voet, by een gekoome, en gelijk getal te peerde in aentoght. Teegen wel- ke wierdt gefonden Luidewijk van Naflau, met vierhondert spiesshen, fijnde een bende vrywillighe Engelsche; en niet langh duerde 't geveght teegen onbedrevene in de waepenen. d'Overwinnaers hen, die met den eerften indruk te rugh gedreven wierden, en, fonder eenighe orde, de vlucht nae de fladt naemen, vervolgheende, fijn, terwijl de schrik nogh verfch in 't lijf far, ten deele oover de mueren, ten deele de poore- ten opgebrooken hebben, innawercts ingevallen. In 't eerft weerd die van Kadix figh van booven de platte daeken hunner huyfen, worpen- de met fteenen en groot gewight vankeyen op den vyandt, die figh door de ftraetien hier en daer verpreide hadt. Dan byrax daer aen, wanneer

"Nederlandsche Historien."

1596.

"Essen genoem- lende dat men dese fonder wy-

fier behoorde de besprin-

"gchen, wordt van Hou-

wards te-

gegen gebou-

men.

"De gele-

eghenheit daer
toe dienende
gaat verlo-

ven.

Nederland-

gbe der

Spaansche

vloote.

WAER DOOR

PHILIPHS ont-

flet fijnde,

van allemen

hulpe op-

onbeide."
1596.

d'Engelsche en Hollandsers verrouyfieren Kadix.

Medina Sidonia ver

vertucht het verdrage

over de akkoopinghe plunndering

der vloot en der scheepen.

De flad wordt geplunndert:

De Amerikaensche vloot door de Spaensjaerts selve verbrandt.

Effex, raedende de seeghe te handctaeven, wordt door Houwardt verderom te-

gedefteepen.

By wie ook Warmond niet geheeft kooiteit.

Kadix in brand geteeken ende maekent d'overwinnaars jeyl.

se sigh van de markt en 't raedtlyys meestert gemaakt hadden, op 't ka-

steel te hoop gerukt synde, hebben soo wel de syeideelinghe, als toe-

vendelen soldaten, niet langh teggegenhouden; gemerkt hy verlonnden,

dat, door 't innemen van de brugh, hier vooren gemelt, hen ook den
toegangh was afgescheiden. Dus lyf de voorname der syeede tot gijfe-

laers gegeeven, voor hondert en twintigh duyfent dukaten: met welck

geldt hy alleen hun leeven afgekocht hebben: maer dese gijfeelaers, korts
daar aan nage Engelandt oevergevoert synde, lieten, naerlieden de Konin-

ghin, geteergt door verfhe en ongelijken, geen aflooting gedoochen wil-
de, het leeven in de gevanghenis. Ook is 'er gehandelt tusschen Pieter

Herrera, Spajelnich koopman, en Eflex, oever d'akkoopinghe van't plun-
deren der syeede en der in de, voor twintigh hondert duyfent gulden,
fonder dat Eflex sigh daer van afkerigh toonde, uyt inleht, dat den

byt onder 't krijgsvolk foode vertielt worden, en voor 't ooverigh in 't
gemeen geene dienst doen. Dogh dit verdrage heeft den Hartogh van

Medina Sidonia, Landtvooght van de naeste kult, verworpen, en liever

gewilt, dat de Koningh van syne vloot beroort, en tienduyfent burgpers

uyt alle hunne gelegenheit ghehundred worden: reekeneende toenmaels in

dat verlies voor winf, soo den vyandt daer uyt niets te baete quam: wesh-

alen de flad geplunndert is, niet fonder sware schaeede selvs der Hol-
bandsche kooplieden, die ten meerendeel door den vregeliedenen han-
del onder de vyanden vermenght wierden; en hun befonder verlies wel

op driehondert duyfent guldens ghehacht hebben. Selfs is ook een Hol-
bandsch schep, dat, sigh vertrouwende op de gedaene verkaeringh, tot

d'Engelsche oevergingh, beroort van vijftighduyfent guldens, onder

voorseeven, dat 'ts vyandts geldt was. Beneeens dien wordt

d'Amerikaensche vloot, belaende in tweekendartigh scheepen, gelaelden

met koopmanschappen, en eenigh geleyf Scheepen, door de Spaenjaerts

delve in brand geteeken. Toenmaels is niet min dan de weerde van
tien miljoenen schats aan de vlam ten behlet gegeeven. Hier op is tuf-

fchen de Opperhoofden geshil gereecen; Eflex raedende de veroover-
de seeghe te handctaeven, terwijl de faem, roemruughig door haere on-

voorliene vlught, de naeberighe haevenen, en de flad Sivilen selve, met fchirk vervulde, dat het moeglijk was de enghten door te graeven,

welke weghgenoogen, de flad selfs tot een eylandt worden foode: dat,

of schoon alle d'andere wilden vertrekkhen, hy bereit was, alleen met vier-
hondert soldaten, te blijven, om, of den vaderlande eenen uytsteecken

dienst te doen, of manhaftigh op 's vyandts booodem 't leeven te lae-
ten; dat, al had hy geene andere vrucht syne verblijfs te waghen, ten

minften hem den roof der scheepen of allenhalven ongeloofelijke tollen

uyt de ftraet, waer door Europa en Afrika naeet aan een quamen, te

hoopen flonden, en fchiftaerlich op deeden. Maer Houwardt, als beveeft

voor hongher, beteugelde Eflex glory, wiens daeden en achtbaerheit,

veroover door 't inneemen van Kadix, by de voorpoedt der anderen ter

fecn geenints vergeleeken wierden. En 't was waer, dat d'Engelsche met

weynigh voorraadt van leevensmiddelen van huys vertrekken waeren,

en de flad selfs achteloos verquit, 't geene voor veele daechen hadt

connen strecken. Maer geen meer gehoor kreegh ook Warmond, die

aanbood hen vloot een maende uyt fijne scheepen te fpijten: dat men

ondertuffchen, nae de wint dienen foode, uyt Italien of Engelandt toe-

voer haelen konde: dat d'Afrikaehen selfs, die eenen geduergyen oor-

logh met de Spaenjaerts hadden, dien niet weygerhen fouden. De flad

in brand geteeken synde, is men t'eyl gegaen, en, onaengefien Eflex

ander-
andermaal vertoonde, dat 'er een vloot, gelaeden met silver, die ten min-
sten seeventigh tonnen schachts oovervoerde, uyt Amerika, op wegh was,
een andere in 't weederkeeren uyt Indien, eenen buyt, die hen niet
ontgaen konde, indien men, 't welk naect Kadix 't bekte was, nae de
cylyanden Azores, onder des kreefts kerekringh, die de Nederlanders,
aals eerstijts bowoent geweeft door hunne landstuyden, naer hunnen naem
de Vlaemscbe noemen, de vaert wende, synde door de spoedt alle hulppe
en het gericht des aenflaags voorgekoome, hadden noghtans andere rec-
denen, die, onder fchijn van een naeueurighie voorvienighed, meerendee
de dapperste onderwindinghen bederven, d'overhandt. Jae dat niet
de scheepen uyt de Spaeensch heavehen, die men ontoemoer, weghgeslept
wierden, wasdat de voorgaende afgunfft 't gevaer hunner scheepen, en 't ge-
brek aan leevens middelen ten dekmanet gebruuykte: invoeghe, dat al-
leen de bloote kust en een oecedel plunderen der swakste steden de winf
huner feege geweeft is. Dus heeft men gemaakt, dat den buyt en de
aschen der sleede Kadix niet het minfte van dien aenflaag was, daer
hen geheel Spajen te waeter en te lande ter plunderingh oopen ftondt,
ten waere die nimmer overeneenkomende gelijchheid van gefagh in 't opper-
pergebiedt daer teegen geweeft, en 't geluk Effex te vergeefs soo verre
gevleyt hadt. De nyverheit der Hollanders hebben ook gepreechen, dien
't verdroot figh daer van te dienen, en de Koninghin selfs schreef aan
Warmondten eenen brief, waer in hy men vollen bedankte. Niet wey-
ighoghtans heeft het verbranden der vloote voor Kadix de Spaeensch
rijkdommen, reets aan 't verloopen, ten val geholpen: de inkoomen
des volgendhen jaers waeren verlooren, de krachten ter fee verfwakt,
twaelfhondert flikken gefeuhts verfwolghen, en, 't fvaerfie van allen, de
weereld was gebleeken, hoe swak fhy waeren in hunne eygene ingewa-
den, die buyten 's landts geweeft wierden, Booven alle welke onhey-
len de oude woekerplaegh de gemeene inkoomsten hadt ingeflikt. Want
Philips, die al voor twintigh jaeren fijn geloof gekrenckt hadt, tot nogh
toe in den Nederlandtschen oorloogh ingewikkelt fijnde, en zelfs fijne hoop
niet buyten vremeerde rijken tellende, of de fchenkaedjen en giften me de
vruchten vergelyckende, terwijl hy fijne al te hooghgaende aenflaeghen
metswaere woeker schulden onderhoudt, verbijzertede hoe langhs hoe meer
to armaode. Want alle andere de moogenheit des schuldenaers verdacht
houdende, fijn 'terte Genua en in Duytschland kooplyden gevonden, die
om hun geld te doen winnen figh in 't gevaer traeken van met den Kon-
gh te handelen. Aen deeften wierden by nae alle rollen te pande gege-
ven: die de hachschijheeden der fee en der oorloogh, 't gevaer en d'onge-
makken in 't ooverbrengen, en d'intreffen selye fonder maete in ree-
keningh brengende, d'inkoomen van veele aenfwaende jaeren voorafhe-
bben infevolghe. De schatkist dus allerweeghen door schuldteyflechers
belet fijnde, hadt de Koningh niets in voorraadt, om of fijne schulden te
betaelen, of de kostlen der oorloogh te draeghen; tot dat eenighe gee-
ften in fijn hof, meer bekommert voor 'tteegenwoordighe, als verresien-
de in 't toekoomende, eene konft, die niet al te eerlijk was, bedachten:
waer de Koningh figh dienende, in Slaghtmaent een plakkaet uytgeef,
daeer in hy met grooten omfiwier van woorden ten breetften uytmeech de
onbechoffen gruwel der interessent, dat de landen bleeven leeghen, dat
de koopmanschappen onder de voet raekten, de tollen des rijx, de tien-
den der Geyzelflijken, hem door den Paus vergunt, de schartingen der
volken, en eyndelijck alles hem onthouden wierdt, door feer onbillighe
verbintenissen, die de vrees voor argher hem hadt afgeperft. Dat fijnen

foo meenighvuldhgen arbeidt ten dienste der gemeene Christenheit t'ee-nemael om verre geworpen wierdt, indien men teegen foo nijynpe heo-bheeten geen middel van verlichtingh te werk stelde. Door geenen anderen glymp van woorden is den bant der verbintenißen geblaekt, de Koninghaen sijne inkomsten geraekt, de weoekeraers de hoop gelaeten: en wel op deey voorwaerde, dat al 't geene boven de behoorlijke in-terfen nu reede betaëtt was, tot afkortingh der hoofsstome streekken foude. Een groot gedeelte der félver was hierentuifchen buyten alle ge-leenity geraekt, hoewel ook andere een valsch voorwenden van armoede mitbrykten, om wintt te doen. En 't uyttaen van reekeninghen met de geseyde hadt ook eenighe kooplyyden in Nederlandt onder deelf-de elende bedolven. Seeker den Aertshartoeg, voelende sijn getroffen door bystere behoefte een geldtmiddelen, heeft het volghende jaer niet fonder 't beuferen van onboetebare schaeden doorgeftaan: wanneer men ten laetften weederom sijn tot het oude wende, niet foo feer uyt sjaem-te voor sijn maenders, die sijn luyds keels hooren lieten, dat alle geelo uytthadt, wanneer de koninghlijke maht met de verbintenißen gemenght wierdt, om dat de tijden der inkomsten onfekker en verfheyden, de wegh, langhs welken de gleden moeften ooverkoomen, door fercoovers onveiligh was, maar de laften der oorloghe in teegendeel een daeeltij hulpmiddel vereyfchten. Nobhtans is het geelof, mits 't weedergeeven der panden, niet eer herflet, voor hem beloof wierdt 't opbrenghen van vierhondert duyfent dukaten, booven de oude hoofstomme, voor den tijd van achttien achtervolghende maenden, te betalen een derde ge-deelte in Spanjen, 't ooverighe door wifselbrieven in Nederlandt. Dogh in Hollandt minderen de benoender en gemeene inkoornsten: foo veel den honger in Italiën hadt afgenoomen. Om welke te verfterken die van Hollandt, booven de verhoogingh van een achttende gedeelte op d'ou-de belastinghen, een nieue schattingh inftellen, om den daeeltijwaen-nlstenden ooverdaet in te toonen, of immers t'huunen gebruyke te be-keeren. Men heeft fëcker geldt geefelt op die met fijde en andere dier-gelijke koftelijke gewaeden bekleet ginghen. Dogh als de pachter dit plakkaet in elke stadt hadt begonnen in 't werk te iftellen, hebben eenighe, die sijn daer teegen verletteden, in 't eerft hun onbenoeghen getoont met woorden, die daer nae tot daedelijkheyt en wonden fijn uyt-gebarften. Die de belastinghen der daeeltijche leevenmiddelen gedul-digh droeghen, freaderen voor d'ooveroldighe, als voor hunne vryheyt. Maer deelte sijen hen veelere eenen hoon, en niet een schattingh te wee-fen, en de weerbaarftigheid van veelen heeft de gemeene achtbaarheit foo halfferrigh weëftaen, dat niet veiligh was daer teegen in te druyffen. Dan in Vrielflandt hebben de Magiftracten der fpeeden en de Grietienijen, als nogh eenenigh fijnde, terwyl yder sijn goederen teegen de schattin-ghen verdaedicht, doen blijken, wat ongemakken infonderheit een ge-meene regerings onderheervich is, wanneer 't voordeel niet oover't al-gemeen gaat. Den Staeten echter ginghe geen forghie foo nae her harten, dan dat met den Francoiffen en Engelfchen een bondgenootschap op eenen vaften voet en feeke punten moght geflouten worden: want tot nogh toe hadt elke van hen hulp gefonden en geëyfcht, nae 't hem gelee-ghen quam, waer uyt by beurten onder hen klachten vielen, en dreyge-menten van een benoenderen vreedt te maechen. Maer dien van Hollandt, welker belantg 't was in eenen gedueterighen oorloogh te blijven, en gelijk meerendeels verbintenißen voorneemelij den lafte der mindere moog-henteeden streekken, smerte 't niet weynigh, en fweeghen datf, fonder sijn...
fígh des yemant bekreunde, terwijl hunne troepen in dienst der Françoı
en oorloghden, of met d'Engelsche t'feyl waeren, Hulft en de brandt-
schattinghen in Vlaendre verlooren hadden. Hierentuftschen ontveinden
de Françoïen niet het verlies van Kalis, en 'ttraegh bykoomen der hulp-
troepen, klaegende, dat het vertrouwen hunnes Koninghs, die, voort-
settende 't belegh van la Fere, daer fijne bondtgenooten soo magthig
waer, voor geen geweit fijner landen min, dan voor de feekuft,
was bekommert geweet, figh te leur gefet vondt. En hunnen hoogh-
moedt was opglettechen, fecert Mayenne, en andere aen de zelfde fijde,
's Koninghsgenaade booven den handel met de uuytheemfche opgeblæfen-
heit verkooren hadden: en een vergaederingh der Staeten van geheel
Vrankrijk nu te Rouan befchreeven fijnde, vertoonde figh het wettelijk
weefen des rijn. En gelijk 't waer, dat de Philipps geen afkeer hadt
van voorlaeghen tot vreede te doen, sooook had't in'teerst een uuyttroy-
fel der Spaensche konftenaerijen, en daer nae een valsgh gerucht, daerop
geklampt, dat hy fijn doghter aen Bourbon ten huwelijk geven fóute.
Maer de Koninghin Elisabeth heeft haer in 't begin omtrent de Franço-
sche gefantén, den Hartogh van Bouillon, en den Baroen van Sancy,
aen haer gefonden, ten tijde als Albertus Kalis hadt verooverd, vry onhan-
derbaer getoont, des vijfentwintigh duyfent kroonen te leen niet dan
swaerlijck van haer te verkrijghen waeren. Dagh strax daer aen 't gevaer
dieper infeide, heeftte fels degefanten opgehouden, en vooralgh van
een vatter verbondt gedaen, welkers punten ook van toen af begonden
by gefchrifte geïtelt te worden. De geruchten van vrede hierentuftschen
in Vrankrijk wakkerende, heeft de Koningh d'Algemeene Staeten, be-
komert soo ten deeven opfights, alsoover 't verander van 's Koninghs
Godtsdienst, bekent gemaakt, dat hy fijnen foon met den Paus op die
voet hadt geflooten, dat hy 't houden van vriendschappen met volken van
verschillenden Godtsdienst in haer geheel een figh behouden hadt, en 't niet
to verwonderen was, indien hy de gemoederen der gemeente met eenigh
hoop van vrede verguikte. Dat voorts, indien hunne bondtgenootschap
wierde beweeght, hy bereydt was figh met acht duyfent mannen, behalven
de krachten fijnen aedels, op de grenzen van Artois te veroogen. Maer
wannere niet langh daer nae, in 't belegh van Hulft, foodaenig eenen
dienft hen voornaemtich konde te ftaede koomen, hebben de Franço-
schen figh geruht gefouden. En dat meer is, Bouillon nae huys gekeert
fijnde, en ftaende om andermael nae Engelandt gefouden te worden, tot
het fluyten des verbondts tuftschen die twee kroonen, wierd aldaer
gheele drie maenden opgehouden. Ook was 'er tuftschen de besettinghen
van Kalis en Boulogne een beftant getroffen. 't Een en 't ander hebben
de Françoëns dus ontechtuigght: dat hen onmoogelijk was geweet een
leegher te veld te breghen, om dat en den Françoësch-anedel, gedue-
rende den Oegst, was gewoon de waepenen needer te legghen, en de
naeftgelegene plaatfen aen de grenfen van Nederlandt door de pefit ver-
woeet wierden: dat het verbondt verachtet was, om dat het ter bera-
deinghe een alle Parlementen van Vrankrijk was omgeforden. 't Beftant
hebbenfe korts daer aen afgebrooken. Meer werk vonden die van Hol-
landt met de Koninghinne van Engelandt, die nut twee jaeren langh hadt
begeert tot reekeningh te koomen, en betaelings van haer achtertal ge-
vordert, niet fonder fchijn van faetyver optellende den voorfoepd hun-
nen waepenen, en de prachtighe gebouwen hunner fleeden, en in tee-
gendeel haere eygene behoeften, die door geene geduerighe mijnen van
goudt en silver, hoedaenighe inkoomsten den Spanjaerthadts, maer alleen

Nn

door

1596.
door goedwilligheid haer onderdaenen konden vervult worden: en dat gelijk de beroerten in Yerlandt haer genootsaecken geldt in haer eyghen rijk te lichten, foo ook haer leerde haere penninghen van buyten'slandts weeder in te trekken. Hier tegen hadden de Staeten, met voor afgaan-
de dankleggingh, haer gebeeden hy't verbondts te blijven: klaegende hoe weynigh tijds fy vrucht genooten hadde van de punten, twaelf jaeren te vooren tusschen hen geflooten: want dat hen 't krijgsvoork volgens
verdragh bedonghen niet ten vollen getaelgefonden wierdt: waar door fy, die, als gewoonts tusscherend aen baere getrouwiteit, toen hunne beden-
lijke raadslaeugen ten oorlogh gekeert hadde, nu bunter krachten ontste-
ker foo dikmaals tot vruchteloof aenlaelegen verwiel: waarom des te on-
tijdiger, in't midden van de bitte der oorloghe, ben afgevordert wierdt, waar toe fy, volgens verdragh, niet, dan naët westighen eener vrede, begonden verschilt te worden. Ook waeren de faeken voorwaer foo niet
verandert, of men nocht ben veel eer beklagebrens dan beijendens weer-
digh oordeelen: want dat se feedert dien tijds, behalven die rijke stee-
den in Brabandt, de plaetten aen de Maefe, eneene, die tot de schattinghen
der Vlaamscye kust, te waeter en te lande, treffelijk geleegehen was, ver-
lorenen badden: behalven dat het winnen en verdaedighen felve hen tot
opbeuern van meerder middelen hadde doen vervallen. Jaet niet weyn-
igh was 'er, naët verjaeghenden Spaaensche vloot van Engelandt, aan
foo veel scheepstoghten der Engelschen te kast geleght, niet weynigh in
den Francafschen onderplant te doen, nyt geen ander insight, dan om den
oorlogh af te keeren; en, door't verjaeghenden oorvan van bunne kusfen,
oo d'eevee te bauwen. Hier by wierden gevoeght die geleedene schipbreu-
ken, de scheepen aenglaeghen of genoome, 't doorbrecken der dijen, de
daegelijxe ongevallen getelt voor oorloghs rampen. Hier oover is men
eenighen tijdt in woorden geweest met Bodley, die d'Engelsche faeken
in Hollandt beforghde: maer Elisabeth, die sijn van dagh tot dagh straf-
er aenfie ende, is eerst door uytstel op uytstel, daer naët door't senden
van onderplant tot den toght nae Kadix, ter nedergefeelt. De vrucht dee-
sr gedenlighiteit verdweenen finnde quam men weeder tot den selfden
trijdt; en de Koninghin heeft de gefanten Sebastiaen van Lofe, Jakob
Valk en Abel Erankena, afgefonden nae Engelandt, geantwoordt, het
verplant bunnes verbondts niet te sijn, dat de Hollanders den oorlogh voor
sijn felven, de kusfen voor andere, sonder maet of eynde, nae bun wel-
gevallen fonden sleuende bonden: maer vreede, waer toemen toenmaals
hoop hadden, welken foo sechaedelijk oordeelen, fy ook, dat het baer niet
dienfigh was, twaelf jaeren laugh, en foo veel 'er noch ooverigh sijn
moght, haer felven, en baere onderdaenen, met het senden van gederigh
onderplant, en 't beften der steehen, baer te pande gegeeven, nyt te put-
ten. Want wat verbintenis fonde het sijn, welkers knoop alleenlijk ter
bevredigenheit der een fijue gelaeten wierde? jaet dat meer is, foo men
de punten sijn naeder inch'en wilde, men bewinden fonde, dat foo werde
het de Koninghinne believeren moght, en langher niet, verbonden we-
ren. Welis waer, dat het verdragh in dien voeghe was opgefest, maer
de woorden, die men 't haerere cere hadt laeren invloeven, wierden by
't huyr gegreepen. Burghley voegheen 'er by, dat de beroerten in Yer-
landt, en de benefondere vrees die men voor Engelandt hadde, rechtver-
dighe offaeken genoegh waeren, waerom de Koninghin moght uyt het
verbondt treeden, naerden ook selfs verbuntenissen onder benefondere luy-
den door onvoorfiene toevallen gemeenlijk uyt hadden. Dit betwisten
van reght derhalven, als tusschen ongelyke, vruchteloos en in schijng-
bruukt
DER NEDERLANDSCHIE HISTORIEN. 283

bruylt sijnde, keeren die van Hollandt sijgh tot hunnen gewooneijken
toevlught, vertoonende 'tgevaer den omleggenden rijken te duchten,
indien de gemoederen der steeden, verlaeghen door hunne eygone on-
heylen, verder door dutdaenighe begeert werden ter needer geworpen,
en de Spanjaert foo groot eenen aanwas van foo veel sée en rijkdommen
genoot. Waer op, naerdien men sijgh ontschuldigde op den bekommer-
lijken state de faeken en de geensints lijden konde, dat men tot slot van
rekeninghe van ontangh en uytgaef quaeme, d'Engelische begeerden,
men soude ten minilten eenigh gedeelte der sghult opbrengen, en hulp-
middel teghen de toekoomende gevaren faeken, niet uyt kracht der ou-
de verbonden, als daer toe dwinghende, maer nieuwe weldaeden, door
biwijis van dankbaerheit, pooghen te verdienen. De gesanten, nae veel
onschulds en verloeks, hebben aengebooden een somme van penninghen
ejcijh, gemactijht nae hunne teegenwoordighe benaetheeden, en 't oo-
verighe nae 'tcynde de oorloge. 't Welke de Koninghin, alstegeringh,
vermaehd heeft: sijnde de schrik hierentuffchen alom doorgebrooken,
aerlanden'tergeruchten uyt Spanjen overquaemen, dat die Koningh sijg
ziegen haer ten oorlogh waepende, en grooter toeruflingh dannaer
woonte. Luyden, die foo van d'Engelische als Nederlandtsche
faeken grondighe kennis hadden, oordeelden, dat nogh de Hollanders
foo sëer door behoefte gedrukt wierden, als wel allerweeghen trachten
tene bondgenootschap hen noodfâckelijk door gevær van merkelyk
verlits aen ligt te verbinden, en de Koninghin van haerer sijde 'tont-
beeren haerer penninghen sêer ligt hadt konnen verfletten, ten waere sy
raedtmemt hadde gehKate, de Hollanders, hen door 't weedereystchen
de die sghult ten onderen houdende, haerer mooghenheit nu en dan indachtig-
hen te maken; en immers niet te duldhen, dat haere schuldenaers door hun-
ne voorpoedt sijgh al te ongelaeten on anderer vriendtschappen verheffen
ouden. Bouillon inmiddels weeder nae Englandt geofden sijnde, is
't verbonden, dat langhe was flepende gehouden, tuschen de twee rijken
op dese bedingspunten gelaaten. Daer sij een verdragh en bondge-
nootschap tot verweerenden en beleedighende oorlogh tuschen den Koningh
van Frankerij en d'inseetenen van Engelandt, op de volgende bedings-
punten en voorwaerden: d'Oude verbonden worden verflet in hunne
voorge kracht en weefen te blijven. Beyde de kroonen beneerjigen
sijgh, om andere Vorsten en volken te doen in 't selyfe verbonden treeden.
En soo heeft de faeken binnen's landts 't sullen toelaeten, worde een ge-
meen leegheer der bondgenooten ter beene gebragt, om den oorlogh op s's
andts bodeel te gaan voeren. Geen van beyden sy geoorlofst sreech of be-
stant voor geheele rijke te maeken, sander toestemmingh des anderer. Wa-
penen en andere oorloghs behoefsten sal d'en den anderen ter goedj trouwe,
en op behoorlijke sereer, overlaeten. Den soldaelen sullen selyfe looensmid-
delen verfchenen, sander eenigh bedrogh: de koopbandel blijve ongekrenk,
en de vreemdelinge genieten een selve reght met d'onderdaenen. De
Koningh van Frankerij belette, dat d'Engelische in sijn rijk om hunnen
Godtsdienst geen geweldt gedaen worde; en aengefien by nu de naehte is, om
van den wyant befprochhen te worden, heeft de Koninghin belooft vier-
dynselt Engelse soldaelen, om Normandyen en Pikardynen, de naeht
aan haer, te beschermen, staende th'aerer betaelingh, voor den tijdt
van sjes maenden, nae datte alvoorens pantshuuden daer teegen ontanghen
behebben: dan indien't den Koningh geliefe sijgh langhe van hen te dienen,
geschiede sakte alsijne koffe: die ook van sijner sijde de Koninghinne soo se
hier van nooden hebben moght, 't selyfe onderfiant belooft heeft, maer

1596.
1596.

om gebruykt te worden omtrent de seckufts, of niet dieper landewaert in, dan vuiftigh mijlen. 't Stae den bondigenooten vry soldaeten binnen elkanders landen te werven, ten getael van vierduysent. 't Opperbevel oover de krijghuuden is aen den genen, binnen wiens paeden den oorlogh sal gevoert worden. Dit waeren de punten, die figh schoon voor al de weerseld opdeeden: want in de geheyme is 't getal der soldaeten, die de Koningh gien voor dit jaar hadt te senden, vermindert. Dit verbondt is by de Koninghinne bewooren. Om den Koningh den eedaf te neemen heeft 'f geelonden den Graef van Sarifbury. Van daer is Bouillon vertrokken nae Hollandt, om van gelijcken de Vereenighde Landen onder eede te brengen. Oovert de bevetijingh des verbondts hebben nevens hem geltan Paulus Bufenval, 's Koninghs gewoonelijken gefant by den Staaten, en George Gilpin, Raedtsheer der Koninghinne in den Raedt van Staet, volghens 't oudt verdrag. En de Algemeene Staaten hebbende ingenomen den raedt van Prins Maurits en des Raedts van Staete, is hen den eedt tot onderhoudingh der felve punten afgenoemen: behalven dat tufchien hen nogh &ecf befondere geweest sijn. In 't begin der Lente hebb de Koningh van Frankrijk een leegerh op de grens van Pikardyne en Artois, en de Staaten van d'ander lijde altschuyfent voetstukken en vuiftenhondert peeren: op dat de wyant, weederfijts aengeatst worden, onsecker blijve waerwaerts sijn in die besommenigh te keeren. Ten dien eynde fullen de Staeten by de twee regementen hulpstroopen, die 'f reets op hunne kusten den Koningh bygezet hebben, nogh andere twee toevlogen: soo noghtans de wyant met alle sijne maght op hen quam af te sloten, stae het den Landen vry die weeder tereopen. Ook dat den Francois van gelyken, wanneer sijne saken in heetet fraet sijn, dien van Hollandt even soo veel regementen oovervenden, en daer by nogh duyfent peeren. Tder hebbt op sijnen boodem 't regt van opperbevel oover de hulpstroopen. Alle voorijve verbintenissen, en in welke by dit teegenwoordigh verdrag niets veranderd of vernieuwet bevonden wordt; fullen, gelijks geweest hebben, sijn en blijven. Den Koningh believe te volbarden in sijne befondere gunst te strecken oover de steeden der Vereenighde Landen en de ingeseteenen onder dit verbondt behoorende; en booven aloor den buyts van Nassau, om deszelfs onfierdijne diensten aan deehen Staat gevaen. Gaen en weederkeeren, handelen en verhandelen 'f van weeder sijden vry en onbekommerd: nogh den eenen by den anderen gehouden swader tollen en belafsingen te betaalen, dan de natuurlijcke onderdaenen. 't Recht van Auboyne en de wetten, waer door goederen der weemden worden aengeflagheben, fullen onderhen geen plachts grijpen: laetende hen het regt van uiterste wilde te maeken, en in erfennijfe te treeden. Den buyts ter see fis des genen, die 's wyandts schip eert aengeklaambt heeft, 't Stae den Hollanderen vry te vaeren waerwaerts 'f byen willen, ook sels nae de Weersersche rijken. Breuwen van weederuweninge, belaag, vermandingen en diergelycke fullen niet geleeden worden: nogh befonderen afgeperf, 't gheen in 't gemeen verschuld is; alles word in regthen en door weeghe van regtsplegingh afgegeven. Schoeptte 't voorbyvaeren of haeven op te bonden, of tot ontlaedingh en verkoopinge binnen goederen te dwingen, 'f niemantd goorlief. De punten deechs verbondts sijn weederfijts geteekent op den laettsten van Wijnmaendt. Hier om heeft men geenerhande pleughighe vreughde teekenen, tot bewijs des gelykewelde Landen oovergekoome, naergelaet. Want behalven dat het tot vafllellinge der eendraght frekte, gaf het ook geenen kleyne luyfster hen de glory en de majesteyt der Republike, heftig benijdht van d'afgunt om
om haere nieuwigheid, haer te sien onder Koninghen, op gelijke voorwaarden in verbondt te reeden. Dus hadt het den François doorgedronghen, terwijl hy fulx ten dienste fijner eygene faeken, en in erkenenis der weldaeden, hem door Hollandt beweelen, reedfaem en gevoeliglijk oordeelde: alhochwel Elisabeth daer teegen hadt gedreven, men foute hen in ’t verdragh begrijpen als haere oude bondtgenooten, staende onder haere befechmingh; vaaffstellende dit genoegh, en geene reeden te fijn, waerom deeden, die figh van eens anders heerschappy ontslaeghen hadden, neeens en onder de hooghtffe moogenheeden fouden geftelt worden. Men vondt ’er die weeder ophaelden de oude verbintenisfen; dat de Franken, eertijts afgekoomen van de Wael en die geweften, welker gedeelte thans by die van Gelderlandt befeeten wordt, de Betuwe bewoonthadden, en de Koninghen den naem van Merovinen nergens anders, dan van dat geweest hadden: en dat uyt Vrankrijk Landtvooghen oover Hollandtgefonden waeren: dat ook d’Engelffche belanghende, de klank hunner spraekte genooghaem te kennen gaf, dat te Vrielandt hunnen oorprongh schuldigh waeren, waer op korts daer aan de Vorften figh door huwelyken aan beyde de kroonen verknoeght hadden: en nogh verder, dat ten tijde, wanneer de Roomfche faeken ten tinne hunner moogenheid gefteeghen waeren, de Batavieren door hunne waepenen, door hunne getrouwenheid, en door hunne eenvoudighe vryheid verdient hadden genoemt te worden broeders en vrienden eines volx, welkers heerschappy de wereldt wetten stelde dat de selve, de Romeynen’t spoer van alle regt en reeden te byten spattende, figh met de waepenen en de bondtgenootschap der Hooghduytften en Françoïfen, onder ’t beleydte van Klaudius Civilis, daer teegen gehandthaeft hadden. Andere, binnen ’t voorbeeldt decfe eeuwe blijvende, ooverweeghen ’t wisselbaer geval der menschelyke faeken naeder; dat Vrankrijk, welkers Koninghen, voorfoo weynigh jaeren, de gefanten der Vereenighe Landen, uyt eerbiedigheid ten Spanjaert, naulijx hadden darren gehoor geeven, thans met hen teegen den Spanjaert was in oopenbaer verbondt getreeden. Maer die van Hollandt hebben, in plaets van de regementen, waer aan fe volgheens verdragh gehouden waeren, aan Henrik, met fijn bewiissingh, geldt tot betaeliningh der folyden gefonden, als die meer gebrek aan gelde dan aan volx hadt. Dan dit elfs wierdt ook by d’Engelffchen ten arghtften opgenoomen: en de Koninghin achten ’t niet weerdigh, om maandy haeren tweeghen, neevens de gefanten van Hollandt en Vrankrijk, rondtrom aan de Duytscye Vorften te fenden; en die staetzver is de voor-namfte hinderpael geweest, dat niet meer andere onder ’t zelfde verbondt gebragt wierden. Bittere arghwaen is den François hier uyt ingevallen, dat d’Engelffche niet anders beooghen, dan hem in eenen eeuwighen oorloog te houden: en de Koninghin met geen ander insight hadt gearbeidt, om eenen vrede tuffchen den Turk en den huyfe van Oostfenrijk te bemiddelen. En niet langh daer nae een byenconvoeft te Dieppe geneegh fijnde, om eenen voet van oorloogh teegen ’t aenstaende jaer te be­raemen, heeft den Francoßen weederom milnoeght den eysch der Engelffen, om, indiende Kalis konden herneemen, by beettingh daer in moghten legghen. Sy hadden ongelijk liever dat de stad in handen van den Spanjaert bleef, en grooter hoop van die in’t toekoomende hem door geweldt of verdragh af te perffen, dan wan’er de Britten meefter wierden. Te decfe tijdt heeft men van Henrik verkreeghen, dat de getuigenissen die de Hoogheermeesters in verfchéyde weetenschappen der Hooghe Schoole tot Leyden den vernuften onder hen gevorderd tot eenighen Nn iij.
trap van geleertheid, verleent hadden, ook in Vrankrijk bestaan moghen, en hunne tijdelan van weerden weeven. Deef fadthad Oranjen certoems gekooren t'eene feetel der geleertheid en der geleertheits ooffeninghen, op dat een volk, gebooren in 't midden der waepenen, afge schrikt door de koften, die 't verregelegene schoolen te draegen hadden, tot verwilderingh en onweevenheit niet queme te vervallen. En dit voor recht was den inwoonreien van Leyden geguent tot verquykingh teegen de bittere rampen eener beleegeringh, welke die fadth, dooroo vermaerd de trouween fandtwafthigheid, hadt doorebeet, en 'teneer belooningh, diefe, in plaets van quijtshedingh der belaffingen, verkooren hadden. De voorneemste beweegbreeden was de Godsdienst, 't fceuvel der partye, den laft van welken verklearen eenige handtweerfuyden, of ongeletterde uyt de onervaere meenigfte, figh tot nogh toe hadden aengemaeght: ter wijl dien arbeidt, fijnde in der daet buyten alle hoop van eeraupen, en eenes feekeren wegh tot armoede, fchaerheit van leeraers en leerlingen maekte. Deef Hooche Schoole der Hollander is in korten, hoewel die van Vrieylant, om deefelfe reeden, eene te Franiker hadden opgerecht, foor door den uyftteekenden roen haerer Hooghleeraeren, als door den meenighvdighen toeloopder jeught, burgeren en vreamdelingen, d'ander in aenfienhelyen en luyter verre te booven gekoomen. De Rechtsgs geleertheid heeft tot Hooghleeraen gehad Hugo Donellus, die, naepoo rende de voeftappen van Connans en Duenuens, de weftenchap der wetten in de en in weefentlycke konst gezich het, en befinoet van al den nutteloozen omflagh, welke cene al te forgeloofe onweevenheit der voorighge eeuwe daer onder verwart hadden, echter foor niet, dat hy figh gevoeght hebbe nae de onachtfamheid der volghende tijden, die, door blootceranet van woorden, de kraght dier wijnheit felve krachtloos gemaakt heeft. Dan dees hadt figh door de Leyceftersche partyshappen foor verre laeten vervooren, dat hy, ingewikkelet in die drif, niet het geringhste gedeelte fijnes ampts, welke de plichten cenes befonderen en cenes bytenboorlijn fijn, vergeeten hebbende, figh genoof Fletcher vondt, buyten eer en aenfien, nae Alturf te verhuuyen. Met het uytytleggen der Roomfche feeden, en der aeloute tijden heeft Juifus Lipfius figh fel even en de fteede eenen hooghen roen byget; een man door aenmin nelijke ernsthaftigheid van feeden booven fijn leerampt aenfienhelyen, en die door cene wellpreekenheit, hem als eyghen, veelen nae figh lokoet: want daer de natur niet spaerlaem was geweest in hem cenen bloemgeurigh en bloeyende fijl meede te deelen, verkoos hy figh een andere foort van welfeggen, die wel in der daet beknoopt, en niet fonder bevalligheid, maer, onder schijn van oudt te fijn, waerlijk niuwen was: welken eenighe, dien gelijk vernuut en oordeel ontbrak, naeboetende, tot allerley baltaerdyn fijn vervallen. Maer eerder dat een algemeene frces, en ongelyk in 't befonder, Lipfius hadden doen beflyute party te wifelen, heeft men uyt Vrankrijk onttoboodt Jofephus Scaliger, foon van Julius, die aengemoedigt door de voorreghen des ecedeldoms van den huyc van Scaliger, en de wijnheit fijnes vaeders, die beyde aen een algemeene kennis aller volken en aller eeuwen te koft gelegt heeft: dervoeghe, dat hy in fijn geleertheits ooffeninghen met eene faeeghwaekende nyverheid tot op den laatften ouderdom onverfettelijk is voortgevaeren, waer toe t'eene fonderlingen trooft breukt, van de beginfelen fijner jeught af cene altoos meer en meer aengroeeyende faem te beleeven. Maer ook hebben Fran cifeus Raphelengius de Ooffersche taelen, Vulcamius de Griexen, niet fonder lof voorgeleeven. Scharpfinnigh van vernuut was ook in Godsge leerde
DER NEDERLANDSCHE HISTORIËN. 287

leerde en kerkelijke geschillen te betwisten Franciscus Janius, een man wiens gelscheer breyen was afgerecht in de spitsvinnigheid ijnter weederpartijders teegen hen ielven te gebruiken. Daer by hadt sigh wijdt uytgebreid de geleertheid van Hadrianus Janius, Hollander, wiene de naturer en de Geneeskonde was te beurt gevallen. Behalve dat ook doooverighe deelen der wijfheyt niet verwaaeroof wierden. Aldaar hadt sigh veroogt dat feer uytsteekend liecht den Heer van Sant Aldegonde, die alhier een bequaeme ruftplaats soght, om de Heylighe blaederen in zijn moedertael te mooghren overletten. En de krachten der kruyden te kennen was een man van naeme Karolus Clufius, uyt Artois. On-der de erste, dè die de Stacten topoffieiders en bechoffers der Hooghe Schoole geestelt hebben, is geweeft Janus Doufà, wiens afkoomst, wiens bekleede cerampten, en eedemoeogiche standtvaffigheit in t beleg van Leyden, onder de naakoomelinghen by de glory ijnter rijmen fullen te kort schieten: waer in noghtans lijmen foont, dien selieden naem voert hem te booven gaet. Deeds hafstijnen vaeder in 't beschrijven der jaarboeken van Hollandt behulpaem geweeft, en deem in het uytveld van grooter vruchten, soo niet een onttijdigheid doot dien jonghelings, in 't bloeyen ijnter rijmen, de grootte hoop en verwachtingh der geleerden hafst ejnteldicht. De jeught dan doo duifdaenigheid meefsters en voorbeelden opgewekt, heeft in soo gewweiidely een meneinghe toegenomen, dat de konsten en weetenschappen, die den gemeenen en befoenderen voordeele 't meette uit aanbringen, en die voor deel, door schaerheit der gen-ner die 'er figh toebegeven wilden, onder de voet laeghen, thans naeu-lijx manigthijg fijn den verkleden voedstel te schaffen: hoewel ook andere, gedreven alleen uyt eyghen fijntoeghheid abeyden, om hunnen naem door fraeye letteren en aerdighe rijmen bekent te maken; een foort van welspreekheyt, waer in Hollandt nimmer is onvruchtbaar geweeft, ge-lijx eerlijx door de schriften van Petrus Nannis, Janus Secundus en ijnter broederen, en voorts in deelijen tijden door de dichten veeler jonghe-linghen is ondervonden. Echter sal men in 't algemeen nauekeurigherint-ende'tgeen dien landaerted halfgekoekt en qualijk geteert, als te voor- baerigh nae winft, heeft voortgebright tot noogh toe, nogh het vaeder-land van Eranfum, nogh van Longolius bekennen konnen. Maa de liefde en eerbiedigheit tot foo groote lichtchen, en het ooverweegh van foo geruifte wijfheit, heeft my te verre van de Republyck en de waep-penen doen afwaal, waerom ik my weeder derwarts keere. Aen Chriftiaen, den vierden vanden dien naem, die nu meerderjaerigh, den tegeul des rijx van Denemarken begon met eyghen handen te beftieren, wierde een geaantschap afgevoerdict, om de gelukwenschingh en de blijdschap der Vaederen bekent te maken, echter niet eer, dan nae dat de plegtheedhen der krooningh voltrokken waren, om in soo grootenby- eenkommen van andere geaantschappen over de places in geen geheyl te treeden, niet fonder haet op figh te laeden, of, soo fve van selfs weeken, tot verkortingh hunner weerdigkeit. Soo verre van daer is't geweeft, in d'algemeene vrees voor de dinghelandy der Spaenfehe mooghenheid, onder- flant te verkrijghen, dat alleen dien van Amsterdam hunne voorregheen bevestight wierden, afwijzende de freeden Schiedam en Enkhuyfen, die fe voorgaoven hen van de Koninghen ijnter voorfaeten vergunt geweeft te fijn. De gefanten echter hebben met bewijs van eere en geschenken hun af’scheidt gekreegen: en oover fulx is Joan Baptistà Taxis, niet langh daer nae, weeghens den Spanjaer, alder aenkomende, hoewel met vry aensienelijker schenen adgen, echter met geene gelijke beleefthheid ont-
ontfanghen, De reeden, geloost men, was, dat den Spanjaert, die, maer onlanghs te vooren, driechondert duytstent dutkaeten jaerlijks, in plaet van den tol, aen den Deenische Koningh belooft had, om dien van Hollandt de Zondt te flyten, dit niet hebbende konnen verkrijgen, naederhandt was oovertuuygh geworden, sijnen aenflagh geweest te sijn, de kafteden gelegen op dien Enghite door verrassingh tooverrompelen; bescheidyden van welcke faek de Vereenighte Staeten nae Denemarken ge- fonten hadden. Nae 't verooveren van Hult, is, om en omtrent den boodem van Hollandt, alles in ruft gebleeven, uytgenoomen eenige lichtge, en niet verhaelens weerdiche, schermutshingen tuulchen de ruytery: gemonderde en dese sijn ontbloot van krijsvold vonden, en de vyandt werk toen over hadden, met de grefen der Nederlanden teegen den Francoisen te befecherm. Want Henrick, om sijne beloffen nae te koome, had, op 't ingaan van den Herfht, niet fonder taftelijke hoop en groote gunst by sijne bondgenooten, Biron, met een aenfiellini kyget peerden, in Artois gefonden, 't gheen ook toelieven tot bewaeringh van Pikardyden te ftrekken. Warenbon, brandende in yver om de Landtvoogh, hem toebetrocht, voor ruyten en rooven te velylijchen, rukt met twaelf vae- nen peerden den Francoisen, dat pas minder in getale, te liff; de neder- laeghe echter viel den sijnen te beurt, en hy, beneeven de Italianischen Graef Montecuculi en andere, voor welker flaeckingh sware losgelden gevorderd wierden, den Francois in handen. De fcegebende sfrax daer op niet alleen in Artois, maer ook in degrenzen van Vlaendre, ingeval- len, hebben, met alles te rooven en te plunderen, gruwelijker verwoe- stingh veroorzaekt, dan oude luyden heughden, dat eertijtsonder Karel, en naederhandt onder Philips in den oorloegen teegen Vrankrijk gepleeght waeren. De huylsuyden, nae de sfeeden gevult, brachten niet alle- beoefte, maer ook sfeenen, met sijhe daer binnen. Hier op is Chimay van ftonde aan met newe maght tot verdaedigingh de grefen gefon- den, dogh van gelijken op de vlucht geflaeghen, naerden Ambrosio Land- rian, Opperverbevelhebber over de ruytery, hem wegherde te gehoo- faemen, die flux daer aen om die reeden gevanghen genommen, in een gelddboete, vergeleschapt met smaeetheit, geftraft wierdt. Dus is den Francois meefter te velsde gebleeven, die in veldflaeghen te peerde de sferkete sijne, 't geweldt der voetknechten, door weeghen wijt en fijtde te leur, stelden. De Winter nu dichter op de handt schietende, hadden den Francoischen Koningh, als gesfint ook vets teegen Henegouw t'onderneem- men, de Staeten gebeeden, infigelyk den vyandt van d'anderent werk te verschaffen. 't Algemeene Staeten dit verfoek naerkoomende, op geene andere hoop en met sware ongemakken, hebben hun krijgsvoel vuyt in sfeepen voor Berghen gehouden, tot dat men hadt vernoomen, dat s' Koninghs aenflaeghen, door den aenwas der froomen gebrooken wae- ren, en al de maght der Francoisen, uyt vrees voor kouve, den booy- dem van Nederlandt verlaetent hadt. Op de armoeide des Aertscharto- ghen volghde nogh een andere, niet ongwoone, plaeh. Gemerckt de Hoogdhuuytlichen, in sijnen dienst, by gebreke van betaalingh, sijn van Herenthals verfeekerden, en enigijc Spanjaerts, om 't naevolgende hun- ner gewoone te wrecken, derwaerts gefonden, en geweldigherhandt te rugh gedreeven sijnde, is de mystery heevigher ontfteeken. En in Walcheren wierdt feecker Schotsman, genoemt James Wimes, die ge- tracht hadt andere te bekoooren, om Veere, een lyt in 't felve eylandt, aen den Spanjaert oover te leveren, met den swarede geftraft, belijden- de dat hy tot dit verradeet eerft door de Jefuiten was opgefboot. Dit pas
De NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 289

pas vermeenighvuldighen de tijdinghen hande oover handt, dat de Kon-ningh van Spanje, hebbende foo veele gereede penninghen als 't hem moogelijk was by een vergaerd, sign ten uyttersten bevielijghde, om een vloot in see te brengen; en dat ten dien cynde alle uytheemscye scheepen, fonder onderhefie, wierden aengehouden: maer de Hollan-ders booven dien, om uyt hunne taele bekent te worden, naergegaen en ter striaffe geflecht wierden. Men vondt geraezen by plakkaet te verbie-ten, waer voor men sign om de gevaeren niet genoeghaey wachte, dat sign niemandt hadt te vervoeren eene vlangh kooren nae Spanje oover te voeren, en voorwaer met des te meerder reeden, om dat ook Polen en Pruyfen hunne gewassen, dat jaer quaelijk geflaeght signde, voor sign selven inhielten; waer door dan met eenen den hongier voorgekoemen en den vyandt toegeschedicht wierdt. Wel is waer dat Amsterdam, wiens winst voornamelijck bestcient in dien oovervoeren, sign daer teegen fcelde, dan de oovereenstemming der andere fleyden hadt het wegh ge-draeghen: en om voor te koemen, dat de oovertreedinghen der inwoon-deren nocht den Engelfchen, nocht den Françoïën ten prooye vielen, hebben fe fels signeigh scheepen van oovergeleeght in de hoofde geleght, om de aldaer doorvaerende schepen t'onderfocfen. In Wijnamandt wierdt de Spaensche vloot, als door ongedult van gramfchap niet magtigh de wrack oover de schaede en den hoon te Kadix geleeden, tot den Soomer uyt te fellen, sterk hondert en achtentwintigh scheepen, bemant met veertiendeduyften foldaeten, daer ingereekent eenigheruytery, onder Ma-rtin Padilla, in see gefonden, loopen de beruchtten daer neeves, dat het op Kornwal, landfchap in Engelandt, 't welk sign Zuydtwaert, tusfchen Vrankrijk en Yerlandt, uytsrrek, was aengefien. Daer by voegh-de men, dat den Konighg van Spanje, nae dat hy Engelantdin Gods-dienst hadt gefuyvert, was gefint dat rijk fijn dogther ten huwlijck te gee-ven, op dat de vrees voor uytheemscye heerfchapp de gemoederen der Spaensgheinde niet en quæme te vervreemden. Maer hoëdaenigh eenen aenflagh hy gehadt hebbe, de selfde Godt, diefe foo vaecken heeft ge-brooken, is 'er noghmaels tusfchen byden gekoomen; gemerkt wel veer-tigh scheepen, in eenen nacht, op de drooghten vervallen fijn, met ver-lies van vijfduyften menfchen, en groote fommen geldts. Die fchaede heeft den Spanjaersthen hun eyghen want troffen veroorafeft: want fe hadden de Hooghduytfe en Nederlandfsche fchoorluyden, die fe met sign op de vloot genoomen hadden; hen raedende eenen anderen wegh te neemen, met den deeghen in de vuyft gedwonghen de vlagh der geener in hun be-derf voor uyt lijpen te volghen. Eyndelijk heeft feeker Hollandfch fchipper, die ookachtjacent te voren, oever 't behouden van vele Span-jaerst, rijeklik beloont geweeft fijnde, thans met des te greater getrouw-heit hen gelijkhen dienf beeves, onder d'achterfche fcheepen geloof gevonden. Die dit ongeval (hen weederevaeren by de Kaep Finifterre) ontkoemmen waren, fijn nae huys gekeert. Maer in Nederland hielden de Duynkerkens, gelast deefl vloot te wachten, sign hierentuf-chen fonder yets te verriechten. Dus is dit jaar, fonder eenigh de schaede ter fee, aan de fijde der Hollanders, geyndight; en hen in teegendezel- genulke twee fcheepen, die voor de byadt Nieuporte gebouwt wierden, te verbranden. Den handel op Spanje dingeefetteen deefer landen ver-booden fijnde, hebben fe, als woeclachtigh van aerd, in plaets van dien, on-dernoomen de vaert nae d'eylanden aen geene fijde des Eeievaers, die, fonder toedoen van menfchen arbeidet, vruchtbaer in dootf fijn: ook na Guine, om goud, elpenbeen en peeper te haelen; nae Brafil om hout; nae 't ey-landt.
landt Sant Thomas om suyker, 't gheen de Portugijzen, om hun voor-deel te vinden, teegen 's Koningsh plakkaeten, door de vingheren flaegehen. Dan infonderheit is verwonderens waerigh, en soodaenigh, dat, nogh eenighe gedenkheftien der aeloude tijden, nogh de geschiedenissen dee-fer ecuwe, hoewel rijker in cervaerhent, niet hebben naerglaecten, 't gheen de Hollanders, op 't eynde deecfes, en 't begin des volgenden jaers, verloogt hebben, wanneer 'e nu ten derden maele hunne straffe in 't onderlocken der Noord'tche geheymen droegehen. Sy hadden systick erinnert dat groote faeken langh gefloogt worden, dat niet alle de geweelen en de kennis der nieuwe weerselt geflykelyk en op cene rævé ontdekct waren, dat ook de Portugijzen eenen geruyemen tijdt omtrent de Kaeft Bona Esperanfa gefuikelt hadden: en luyden die systick den loop der naturae ver-flonden weefen aen eenen wegh veel feckerder door den ruymen Ocean, welke de vrye vloet der ðeebaeren en een gedaenigh op en afloopen teegen de vinnighent der koude bevrijiden soude. Twee scheepen d'Or-kades en Noorwegehen voor by, en den woosthen Ocean diep ingeefyt fijnde, hebben van daer eenen verlicherwe weghe gehouden: byde nae 't Noorden, maer 't cene naeder aen 't Oosten, 't andre naeder aen 't Westen. In die systick een landftreek bewaeven met Kruyden, en van een aengenaeme groente, 't welk te verwoorden is, ten opdicht dier gelegenheit, van waer men de hooghte neemt van taetchigh graeden, hoe-daenigh d'oude neegentigh tuschehen yder Afpunt en den ðevenaer gelfelt hebben. Offe rondtom door de systick bepeelt wordt, of van achteren aen andere landen vaet is, wasals toen nogh niet ontdekct: eenighe sfeeluyden lieten systick voorstaen, dat het was het eylandt Groenlandt, in voortijden vermaerdt door den koophandel der Venetiacnen, Noormannen, en Nederlanders, waer van echter thans niet anders dan den naem gehoort wordt; de Koningh van Denemarcken telt het onder fijne rijken, hoewel hy 't niet gewonnen heeft. Dit heeft men de aechtooosheit der geener te wijten, die 't gheen eertijts is bekent geweeft, hebben verwaerloofd den naekoominglehngen ter geuegenis en by geschrifte nae te laeten. En wy, sonder ons te bekommeren met het gheen Godt soo nae by van ons afgeheven heeft, begeeven ons tot het naelpooren van verre gelegenhe geweelen. Naerhandt een naekeurigher onderfoek door Ylalandt gedaen fijnde, heeft men geleert, dat Groenlandt eenighermaeten verder van het Noorden aflegt. Op deze landftreek, die wy beechreeven hebben, door gee-ne menschen bewoont fijnde, hebben de eerste vinders gedenkteekenhen van paelwerk en faem gevoeghe fleecen opgereght, haer geveende den naem van Spitsberghan, in opdicht der spite toppen der geberghten, met welken naem fy naerhandt door de weerselt bekent geworden en in de landtkaerten gelfelt is, fullende nogh t'eecighen daeghe, om de oever-vloedighen walvichvanagt door vele boghten gheen geringhe stoofe van geelichelen tuschehen de Hollanders en Engelsche verscheffen. Ook heeft men ondervonden dat aldaer voogels, niet onbekent onder onfe heemel-streek, geteeelt worden, naementelik een soort van ganfen, welke femmi-ghe, onkundigh haerer oorfrongh, hebben geschrifven, dat in Schot-landt van de boomen in staende waeter afreeghen. Het eene schip, nae dat het een wemygnig Zyudwartaedt aen gewent hadt, en pooghede van hier nae 't Oosten te feylen, is door storm achter uyt op de kust van Ruflandt geplaeghen. Het ander, laecher fijnde, heeft van d'eylenden, by haer ontdekct, en dat, 't welk den naem van haeren vinder Willoughby behoudt, de vaert nae Sembla genoomehen, alwaer men ðesenècventigh graeden Afpunts hooghtee bereekent. De sfeeluyden, terwijlsde alhier systick
Tocht naar Nova Zemla in
den Taurae MDXCVI.
DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 291

ophouden met de kusten en der fijver naemen, gegeven op hunne eer- 
sfte reys, te bekennen, eerst door windt, daer nae door 't ys, verhin-
dert wordende weederom in ruyrne fee te fetten, hebben eynendelijk, nae 
vele kommerlijke belemmeringen, en nae gevaer van volken fchip, ter 
naeuer nootd de eylanden van Oranjen gewonnen: gemerktte d'eene 
tijdt, wanneer het ys geveft was, wierden genoefaekt figh als op het vaffe 
landt te verfekeeren: d'andere, 't ys weederom in ftukken scheurende, 
en dan weeder aen een raekende, door de sware gangh der schorfsen, 
in alle deelen groot gevaer liepen. Saeken, die byuten twijfel waer fijn, dan 
voor welke men niet min, als voor de beuvelingenhen der Grieken, moet 
verfelt faen. Maer weynigh waeren te nae d'andere fijde van Sembla 
voortgevaeren, toen een vinnighe koude, ftrenghe van daeghe tot dae-
ghe, hen ingenangh in de Scytische fee van d'eene fijde, en den wegh 
in de fraer Naflau van gene, geflootn hadt. Eynendelijk was den laet-
sten trooost te keerhen, van waer te gekoomen waeren; dit doende bleef het 
fschhip ommirnt in 't ys fitten, en niet verre van de kuf; waer door't ge-
beurt is, dat naederhandt, schoon het ys allefints in fee gefmolten was, 
het fchip echter niet los raekte. 't Eenighe dan dat hen te doen fton 
was, op Sembla overwinterende, bequaemer tijden aetfe waghan. Hier 
toe de planken en deelen uyt het fchip gebrooken hebbende, beginnen 
s een berghplaoets voor hun lijf en voor hunne goederen op te timmeren. 
En juyst gevol t, dat de vloet, onfecker uyt wat landen, een groot 
meenighe van hout op de feldte kuf gefmeect hadt: 't welk hen, in foo 
vervaerlijk eene eefnaemheyt, tot d'ak en brandhoudt gedient heeft. 
Hierenutschen viel 'er daegelijx teegen de beeren te frijden, die meer 
maelen door yflijf schreeuwen, of, soo fsverwonder nae hen toe quae-
men, met fchieten op de vlught en ter needer raekhen. Dat hun vleesch 
ongefont gegeetn is (gemerkt de wilde dieren dier geweften alleen door 
feegedrochten worden gevoet) fijn te fonder fchaede gewaer geworden; 
hun inmont heeft hen voor naghlicht gedient. Desfe ellendighe, die in 
rampfpoet naeculx weergaë vinden, dus in een dor geweft, in 't mid-
ten der woedende dieren, van alle menselijche behoeften ontbloot fijn-- 
dee, heeft ook ten laetften de Son verlaeten; die, als wy elders geseght 
hebben, op haeren gefetten tijdt des jaers, byuten den fighteynder dier 
landen wijk, en niet, dan nae langh verloopen, weeder opkoomen. Met 
de duysternis is de vervaerlijkheit, en d'ongemaetighheyt des lochts ver-
svaert. En met eenen 't fineu tot foo ongelooflijk eene hooghe op-
gehoopt, datse, om niet onder hun verblijf bedolven te worden, 't fel-
f met veel moeytens befsverlaet afkeerden, en tot trappen doorfneeden, 
met foo groot een ftrenghe van locht rondom hen, dat hen, maer weyn-
igh byuten geweet fijnde, de leeden brandden tot swellens toe. En 
zelfs van binnen hadt de felheyt der koude de wanden, de kleederen der 
menschen, ja ook het vuur dermaeten beknelt, dat alle dinghen veel eer 
brædenden, dan warmte kreeghen. Soo dat, terwijlte met bfeofte deu-
ren teegen de koude frijden, het weynigh scheelde, of den damp der 
koolen hadt hen ongevoeligh doen neederbijghen. Dat een badtfoove 
nae te bootten, of de bediteitenen met gloeyendt yfer of keytteenen te 
verwarmen, nae de teegenwoordighhe gelegenheit, 't allerbette was, 
hebbende door erwaerenheid ondervonden. De plaetsen van beeren ont-
leedicht (wan de beeren fijn swaak van gefigheid, en schrijken dienthal-
ven voor de duysterheit, blijvende in hunne hoolen verborghen) wier-
den ingenoenomen door de vollen, die met vallen en spreghen geve-
ghen fijnde, hen tot kleedinghen voordietfe voordeeligh geweeft fijn. Hun 
Oo iij 
gedult
gedult hadt sijn nu langh, in’t midden dier onheylen, alzoos met de hoop van een bequaermr tijdes jaers getrooft, wanneer de Son, als de een befoender meedeoothen des heemels, ook flederland, dan de geestelthenis des weerechts schen te lieden, met het geheele hoofd is booven gekoomen. Want de tijdt der duyftere nacht is korter dan drie maenden geweeft, hoewel dat geweeft des weerechts, geleeghen op de hooght van ffeventigh graden, langhier vereyfch: ‘t ly dan, datfe, of in de gelegenheer der plaetfè, of in d’aftmeetving dier donkere tijdt, gemist hebben, ‘t geen hunne daghregifters naeftulij ghooofelijk maachen; of wel, dat wanneer de Son niet verre van hunnen heemel ondergaende, eenen dikken neevel, ‘t afdruksel haeres weefens gevast hebbende, soo verre haeren weereheijn gegeenhen hebben; of ook eyndelijck eenighe verborgh oorfaek der natueri, oover welkers werkingh wy ons alleen verwonderen moosten, hen soo gelukkigh gemaakt hebbhe. Toen eerft hebben fe sijn durven buiten begeeven, en hunne quijnende lichaemhen, teegen allerhanden arbeidt, die, soo eenighen, swaar op handen was, te waepenen. Wantfe hadden te bevaeren den woesthe Ocean, werwaerts hy sijn nae ‘t Noorden sylve strekt, en niet werwaerts hy nae Seythien loopt. Door welk bewijs niet weynighe ghooof hebben, dat het ys langs de ftoomen van Seythien koomet afvakken, en de koude veel eer vermeerderdt door de naebyheid der frandhen, als des Afpunts. Want dat ook fefts de warmte niet van flonden aan vermindert nae reeden dat men van den Evenenaer afwijkht. Daerhalven, wie yemant in’t toe-koomende sijn verfchoute derwaerts heen te vaeren, ‘t hem geraedhen ware de opene fée te kiefen, en de wegh recht aan nae ‘t Noorden fylve. De tweede bewijsreeden, waer op dit gevext is, was, dat het eylandt, ‘t welk wy verhaelt hebben met kruyden bewaffen te sijn, beneeden Sembla leghd, daer Sembla fefts geenerhande groene kruyden draeght, en ooverfluyx geen gedierte, dat fulk een voedfèl gebruuyt, voortbrenght. Maer te vergeefs bleeven de feeluyden het los raekhen hunnes schiphen, dat als toen noch in het ys valt fat, op hoop van daer meede ‘t sylv te gaen, afwaghten. En in dat draelen hadden de leevensmiddelen, dieje tot nogh toe by daeghen, en hoofd voor hoofd, met befoender fiynigheyt uytdeelden, hen bynaar ontbrooken. Den drank door de vroft bedorven hadt hen genootfaekt fneeu wel smelten, en, soo fe langher bleeven hanghen, was de Winter weeder, en een seeker omkoomen, op handen. Sy hebben hunne booren toegeruft: en, hoewelfe meerendeels fiek, en hunne krachten in ‘t algemeen, door soo veele jonghfig gleeedene rampen en behoeftfe, afgefleten waeren, de nooddvwangh, maghtigheer dan alle swaerigheden, heeft hen aengemoedight, ‘t ys, dat sijn tot berghen hadden opgeworpen, met mijlen en houweelen te flachten. De booten, langs deeffe wegh in fée geflotten, sijn ten laetften vlot geraeckt: maer nogh toen was de moeylijckheid niet ten eynde; meermaels in ‘t ys bekenl, en ‘t met feylen en riemen, en ook dikwils met handen, ter nauwer noodt ontworstelt fijnheyt wordenfe door hongher en dorft genootfaekt de naefte kuften aen te doen: want aldaer vondt men eyeren, en vooghe- len, light om te vanghen, om dat hen de maaret der menschelijke begeerlijckheid onbekent was, en doorgaens hebben deefse en andere plaetfen taftelijk ten bewijsche gedient, dat eenighe dieren ons schuwen, niet om dat hiaer, maer ons, tamtheid ontbreeckt. De fecken hierenruffchen, die reegen en windt, en d’ongemakken van een strenghhe koude te beflieren hadden, flevende, fijn van hunne riesgefellhen beklaegeht of ook benijdt geweeft: naerdien fe, bevreeft wat uytflagh het geval hen geeven moght, met
met angift voor t'gheen hen weedervaeren moght, bekommert bleeven. Onder de dooden is ook geweest Willem Barentssoon, stuurman van dat ongelukkigh schip, die, tels in weêrwil der fortuyne, geenen minderen naam verdient heeft, dan Vespucio en Columbus. De weynighe oover-gebleevene sleepten nu hunne schuyten oover 't ys, en kalfaterden dan weeder 't gheen'er aan ontstelt was: dus, terwijl teegen 't verminderen hunner krachten den arbeidt aenwies, onmaghtigh langher dien laft te draeghen, heeft een fghter windt hen voorspoedigh gebracht tot op d'uyterfte kuft van Sembla, en teegen oover onfen Ocean. Aldaer hebben se, deerste menschen naer 't verloop van een rondt jaer, gevonden Russische feeluyden; en juyst de selfde, die, op hunne tweede vaert, omernten de Straet, getijden hadden. Deeye dan, als een volt geenfints on-der menschelijke beïcheheid, toonden met hun wesen, en, soo veel men konde verstaen, met woorden, hunne meededoogenheyt in 't aen- schouwen dier ooverblijffelen eener vloote, eerstijts soo treffelijk uytt-ruft: en hebben hen tels met leevensmiddelen behulpfaem geweest. Hier vonden se een heylsaem kryyt teegen het seheurbuyk; skiste, die den seeluyden eyghen fijnde, hen door oovervinnighe koude vreeftelijk hadt aengetaft: door goedertierenheyt der natuere, die teegen de quaelen ook de genecmiddelen heeft voortgebracht. Men houdt dat dit is de * Britannica, daer Plinius van gewaeght, 't welk die feer naeukuurige schrij-ver verhaelt van de Romeynen, op 't aenwijlen der Vriezen, teegen de selfde quael gebruykt te fijn. Korts daer aen wierden se eenen geruymen tijdt, door dien de wint niet diende, in de enghste der Russiche see, op- gehouden; en, soo vaeck hen eenen uytterften hongher perfie, verzuykt door onvoorfiene ontmoeingh van scheepen, en ten haertent door de her-berghaemheyt der Lappen, die kuft bewoonende, waer nae hunne schuyten, door de duysterheit van een gedwaelt, gelijkelijk op 't eylandt Kilduyn fijn aengekommen. Aldaer bericht men hen (soo dikmael redde een gelukkighe toeval hunne verloore facken) dat in de naebruighe hae- ven een schip, met hen uyt Hollandt gevaeren, en door storm op die kuften vervallen, figh gereet maekte, om nae 't Vaeerlandt te keeren. Twelf in getaele warense, die, onder'tbeleid van Jakob Heemskerk, van d'uyterfte woelijne des wecrelts, tot Amsterdam weeder aengeko-men fijnde, 't wonderwerk van soo veele swaerigheeden befaemt gemaekht heeft.

1596.

* Leepels.
HUGO DE GROOTS
HISTORIEN
der
NEDERLANDTSCHE
SAEKEN.
SESDE BOEK.

INHOUDT.


Nogh
Ogh maer ten halven de Winter heeft eene gelukkigeu genote dien van Hollandt versoefraft een treffelijk voorbediedstelsel des begonnen jaers, en 't weederkeeren des gelux, dat, nae de glory, verkreeghen met het verooveren van Gröninogenh, figh tuitchen beyden hadt stil gehouden: want Albertus, nae 't bevrijden der grens van Artois van de vrees der Françoisen, hadt sijn krijgsvolk nae de beftettinghen verfonden, laetende noghtans het grootfte gedeelte ten plattenlande van Brabant, alwaer figh by Turnhout onthielten vier regementen oude foldaeten, op nieuws versterkt, foo dat se booven de vierduyfsent te voet uytmaekten, met vijf staenderen te peyder, yder van hondert koppen. Deefe vy¬heit, geene der minft vermaerde in Brabant, die alom 't uytght foor ver¬ver vlakke velden heeft, is eerijts geweeft een Luftplaets der Vorsten, wanneer fe genoeghaem hun vermaek in jaeghen en andere schaefeloofe uyttipanninghen vonden, en wyerdt thans gekooren om heymelijcke aan¬flaeghen te bedekken, dewij die plaets, geleeghen in 't midden van vee¬le andere uytweeghen, niet de minfte blyck geeft welken men gefint is in te flaen: waerom de kommen der Hollanders door d'unfeekerheit des te groeter was; terwijl men voor de naeftgelegenene fteeden in Brabant en de Zeuiefsche cylanden vreefde, plaetten, die inonderheyt sijn verdagt in tijde van vroft, waar door de froomhen, wel die steerfte veflingh dier gewelten, lichelyk allerweeghen vryen toegangh baen. Een giffingh niet vreeck van de daedt was, dat fefigh in deee plaets voor andere had¬ten ter needer gefet, om den rijken buyt, te vinden in den ouverfloet der omleggende landen, in plaets van betaelignh, uyt te plunderen. De bevintsluifden der naeftgelegenene beftettinghen hebben den Prins gefaeh¬den deeffe gelegenheit by 't huyr te grijpen, om, aler de troepe aldaer vermeerderden, de voornamaehts maght des wyants verflaeghen fynfte, figh van alle vrees ook voor't teekoomende ontlaften. Reeden om ee¬nen goeden uytflaghe te hoopen gaf, dat Oppervelhebber dier troepe was de Graef van Varax, broeder van Warenbon, die, onbedreeven in 't fluk der oorlooge, nogh felfs befet in voorfijghtigh beleidt was, nogh de krijgsluifden al te wel t'fijnen gebiede hadt. Maer in tegendeel gaf niet weynigh naebedenken, dat, de foldaeten in de fteeden verdeelt fyn¬de, men veel tijs behoefde, om de troepe en 't gefchut by een te bren¬ghen, dat den toght bekommerlijk was om de wyere winter, en echter niet foo koudt, dat de weeghen hart wierden, dat ondertuften de vy¬andt hier van kontfchip krijghen, deaenflaeghen niet te loopen fouden. De hoop heeft d'oooverhand gehadt; en men beviijtighedefigh, foo veel men konde, om alle Swareigheden wegh te neemen, door geheimmet laft aan de bevelhebberen, en alles, wat tot meerder fpoe konde dienen, te bevorderen. Ook heeft 'er 't geval het haere toegedaen, door dien de vroft, en noghtans met droogh weeder, eenighermaeten was ontafe¬ten. Tot plaft'se der feamenoomfchte wyert gekooren Geertruyndenbergh, niet meer dan fes uyren weeghs van daer geleeghen, en om dat 'er rondt¬om veel ruerty was, al 't overighe kon men gemakkelyk de Maef af en opvoeren. Den beraemden dagh is met vergaerden verloopen. Daeghs daer aan deede Prins Maurits fijn uyttocht met vijfduyfsent voet¬knechten, en achthondert peerden, die ter middeernaht tot Raevels fijn aengekoome, met twee muerbrecckers, en foo veel veldstukken: om met het aenbrecchen van den morgenflont, naer sigh de gelegenheit op peerd,
Deodt, of de sterkten, maer lichtens opgeworpen, te beprynghen, of flaggh in 't oopen veldt te waeghen. Want van hier tot by den vyandt was maer een uyte gapens, die, t'fy alvoorens door bericht gewaerchwert, of ooock door 't geflight der vuren, gefloot by de Hollanders, om hunne lichaemten te verquikken, opgeweckt, van verheyde gevoelen was: ee-nighe vonden geraedhen den vyandt binnen de sterkten in te waeghen, andere oordeelhen beeter, hen, aegemat door den togtht, en 't hudderen door beflijkte weeghen, te gemoet te trekken, en men voorwaer Maurits die glory niet behoorde te laeten, dat oude krijgsluiten, becamt door dapperheit in oorlooghe, den flaggh tegen maer weynigh sterkker troe-ten ontweken waeren. Maer de meeste bewimpelhen hunne vreefe met eenen eerlijken dekmantel: dat het raectfamen waere dit gevær t'ont-gaan met volle krachten, naerdien Herenthals, een veylige bergplaats, niet verre van daer was; dat men nogh synne dapperheit, nogh syn geluk te los behoorde te waeghen. En gemenck Varax, bedweemt door oor-vermaetige vreefe, figh met deefte voeghde, heeft het dien raedt, fehoon schandelijker en sels gevaerlijker, weghgedraeghen. Want en de vy-an-tdt foo nae by fynde was dit te fpaede, en, hoewelhe hun leeghertuygh in de naenaght voor heen gefonden, en, als den dagh was doorgebroo-ken, figh in flaghordre gefreelt hebbende, meer een gelaet van optoght derwaers, dan van vluchten getoont hadden, konden de des echter niet ontgaaen, of het vervolghen scheon een werk van grooter dapperheit. Hier by was den foldaet gelaft figh ftille te houden, men hoorde nogh geluyt van trompet, nogh 't flaan van trommelen; ydeldheen in der daert, maer faaeken, die in de dapperheit en moet der foldaetn vry van argher gevolghen geweef syn. De Prins hier van verwittighe, was nu niet bekommt oover d'uytkoomft van een gevegh, maerdat de vyandt hem ontwijken moghte, des te meer, om dat hy voorlijen hadt, dat de waecerachtige velden en een froomtje tuffchen 't fijn en 's vyandts troepe hen fouden ophouden. Dies hy figh heel vroegh in den morgenflont, met de roytery, en de veerdighefte uyt de regementen, tot tweeheendert in getaele, spoedt nae de Tielseheyde, belaftende het voetvolk met het gefchut van verre te volgheen. By hem waeren de Graef van Hooenh-loo, die juyt togen gereet flont om een reys nae Duytschlandt te doen, maer hoewel de Prins hadt naegelaetn hem te roepen, echter, uyt figh fely-ven giffende wat'er te doen was, derwaers quam, om, fijn eghen belangh ter fijden fteellende, de gelegenheit om den Lande goeden dient te doen waer te neemen: en Eberhardt Graef van Solms, met opfiet om figh van de queade geruchtchen, 'tjaert te vooren t'sijnen naedecle geftroyt, door een nieuwe proef van dapperheit te fuyveren; voorts d'Engelsche Francois Veer, en Robbert Sidney, Steelevooght van Vilblinghe; uyt de Nederlanders Marcelis Bax, ooverlde van een bragne treep peerdhen, en een der voornaemste aenraeders van dien togth: daer nae meer andere. Veer met eenighe lightgewaepende voetknechten gefondhen, om de bolfchen t'ontdekken, of er mischhen hinderlaeghen achterfchulden, trekt voor uyt tot aan het froomtje, 't welck door de velden loopt, wacoo-ver men in een langhe enghe door een ondicpte en oover een houte breuggetje naeuilijn man voor maen konde oover treprekken, en verdrijft door gewelt van musketen de foldaetn, die de vyandt daer gelaeht hadt, om hem op te houden. Van daer 's vyandts flaghordre achterhaelt hebbende, belpriyth hy den hindertoght in den fceert en doet hem fьnt houden: want niet verre van daer was een finalle wegh, tusschen twee dichte bolfchen, die nae Herenthals leyde: welken foo de vyandt hadt kon-
konnen inkrijghen (gelijck' er't leeghertuygh nu rechts was ingeraeckt) waere hem de geleegehent tot flaen benoomen geweeft. Hierentuften fagh men den Graef van Hoohenloo, wien Maurits vierhonderd peerden tot steen der voetvènacht gegeeven hadt, op 't vyandts fijde: dan als nogh was 't hem onmoogelyk aen den man te raeken, fijnde tuften hen een waeterachtige dellinghe, en geen vlakte bequaem om een taemelijke flaghorde uyt te breyden. De regementen onder Varax trokken in ge- lijijke wijze van den anderen, neegen en elf in 't geldit. Het voorfte was het Duystèfch regement, onder den Graef van Sulis; het tweede, de Wae- len, oude soldaeten van La Motteën Coquel, onder 't beleid der Hachicoort; een ander van dien selfden landtaerd flont ten gebiede van Bar- lotte. De Napolitanen, fijnde't regement van den Marquis van Trevico, toens in Italien, flooten den hindertoght. De linker fijde der flaghor- de was bedeckt met doorgaende boomen, en een waertv'ten, afloopende van Turnhout: de ruytery, verdeelt in drie hoop'en, reedt somv'dijken voor in 't hooft, en bedekte somv'dijken de rechter fijde, ten beleyde van Nicolò Bafta, en onder hem Cordua, Mondragon, Grubbendonk en Gousman. Plaets en teeken om in te breek'en gegoeven fijnde, doet Hoohenloo, al's vyandts regementen voor by rijdende, den eersten aen- val. De ruytery, geplaatft om de fijde te dekken, wijkt eerden indruk gescicht, en brenght haer voetvolk in wanoorde; dus wierden de Hooghduystèfchen lichtelijk van een gehecurt. En fels hebben d'Italianen't ge- weldt van Veer, met een gedeelte der ruytery, die de Prins by figh ge- houden hadt, gefonden om den vyandt in denflaert te vallen, niet weederftaen: welke needergemaakt fijnde, worden ook de middelste regemente geslachhen, met een felsâme snelheit van overwinnen: tot verwonderingh fels der fêgeveghter'en, dat oude soldaeten hen soo lafhartigh de plaets ruymden. Maer behalven dat het af druypen der ruy- tery hen eenen schriek hadt aengejaeght, waeren de regementen felve niet in al te goed en orde gefehkt. Want in plaets van de flaghorde van alle fijden, door een dicht gestelde rij pieken, om d'andere te bedekken, te fluyten, hadt men die wijt van den anderen verfloryt rondom geplaatft, waer doore Maurits volk genoeghsâme oopenigh gaeven, om 'er ligh- telijk in te breek'en: en met des te minder schaede, om dat ook de muf- kettiers niet ouver den anderen, en by beurte, maer alle gelijkelijk hun- ne roers gelet hadden. Bafta, naederhandt beschuldigh, dat hy niet veel eer het voetvolk van achteren hadt geflooten, toonde den laft van Varax. Aen de fijde der befspringhers waeren alleen vier dooden, fes gecueften, en dien dagh heeft een treffelijke proef eener nieuwe waepenigh gegoeven. Want Maurits hadt fijne ruyters, niet met lancien, gewoonte tot nogh toe gebruuykelyk, maer met karabijnen, geweepent, een krijgs benaemingh van roers wat langher dan de langhste piffoolen. Wannernse dan het eerste afloffen der muskettens ontweken hadden, is de vyandt, aleer hy tijdt hadt om fijne pieken te vellen, soo geweligh dight, en met soo onmiydelyke wonden getroffen, dat hy langher on- maghtigh was fijne waepenen of fijne geleeden te houden. Maer in wan- orde en geslaegehen fijnde, was 'er nu geen ontkoomen meer: gemerkt het geboomte en het waeter, die hen 'n't veghten tot een borftweer fouden gediend hebben, t'hunnen nacdeel keerden. Dogh aen d'andere fijde hebben ook ooverwinnëners sigh, door al te groot een betrouwen, by nac in gevaer gefeelken. Want terwijl eenighe verhit in 't needer- maachen, d'andere op roof verflinghert fijn, veyntgelde Bafta, vergefel- schap met veenlighe des fijner, fiende dat hem de cnghte des weghs en
HUGO DE GROOTS SESDE BOEK

...
DER NEDERLANDSCHE HISTORIËN. 299

doord behoefte aan gelden en foo groot een neederlaegh in geweldighhe be-
metauthe, ooverlye de by nacht en by daeghe, hoe beft figh uyt beyde
die quaelen te redden, waer toe hy sier bevaerlyck middelen vinden kon-
de. Te vooren was hy, niet alleen in 't betalen, maer ook in 't wegh,
schenken, overmiildt geweeft, dervoeghe, dat hy in 'tbelegh van Hulft
alleen meer aan fchenkaedjen, dan Parma in drie jaeren, verfipit had;
waerom hy van dien tijdt af was in gebreeke gebleeven van den foldac-
tenen hunne bloote foldyen te verschoffen. Dus wierdt hy, die maer wey-
ning, te vooren, door 't betalen van hooghe maendgelden, veelen
tot ooverloopen verlokt had, thans ontbloot door 't weghdruyven der
fijner. De Hooghduytsehe, een volk te oeve geldstuchtrigh, die hy te
voet en te peerde had laat werven, weygerden of dienft te doen, of
raekten, foo haefte te gekoomen waeren, 'en 't verloopen. De feeden,
en infonderheid Ypre, wilden, uyt vreece voor myturyyten, geene be-
settinghen inneemen. Om foo merklycke ongemakken, geiprooten uyt
die behoefte, foo veel hy konde, wegh te neemen, hadt hy felfs fijnen
eygenen hyusraedt verpandt: en badt de feeden hem eenighe gelden te
leen by een te brengen, 't gheen die van Bruhiel darden aflaan. Ook
meende hy met de Fuggers te fluyten: maer hen schrikte af de klyne
feeckerh in 't Spaens geloof, en het voorbeeld van het onlanghs ge-
maakte plakkaet van dien Koningh. 't Ooverighe van de Winter en
't begin der Lente is, fonder dat de leeghers tot noogh toe te vely de qua-
men, met verraflinghen en krijgsliften doorgebracht, terwijl klyne troe-
pen groote dinghen beftaan darren. Fernandez Tellio Portocarra was
steveooght voor den Spanjaert binnen Dourlans; niet verre van dat feeden-
jen is geleegeht Amiens, hoofdstadt van Pikardijen: eene onder de groot-
ste feeden in Vrankrijk, magtigh in rijkdommen, en die toen voor
den oorloogh en den toevoer, as waer langhs de Sommefroom, van
outs genoomen Samara, loopt, treffelijk te flaehe quam. Deefse stadt
flont onder gehoorzaemheid van koningh Henrik, foo noghts dan 'er
befettinghen buytren bleeve, en de bewaeringhen den Magiftraeten toebtouwt,
aenmaetghende figh, onder fchijn van handvteften, te achteloos het reght
eeer vryhe, die den Oppervorsten haetelijck, en omtrent den vyannde
volgevaers is. Fernandez van dit alles, door 't beright van eenighe bal-
linghen, en infonderheid van feekerhen Monnik, en te gelijk door uytge-
fondene verfipderen, van de gelegenheit der plaetfen verwittighe fijnhe,
ontfangeht van Albertus krijgsvolk om fijnen aenflachte te voeren. Aech-
tien der fluxfite gaften worden met het aenbreeken van den dagh en 't oo-
penen der poorte, 'eene nae d'andere, derwaerts gefonden, in boere
kleedingh, draegehende appelhen en nootren, andere ook menden einen hoy-
waeghen, om de schoteurens, wen die needergelaet werden, gelijk
gemeenlijk in gevaer gefchiet, in 't vallen op te houden. De wachters
der poorte worden door waepenen, of te voeren onder hunne kleedingh
verboorgen, of den eerst vermoorden afgenoomen, ter needergemaekt:
door 't fnel aenrenmen der gener, die figh in plaetfen naef aen de stadt
verboorgen hadden, de wegh voor d'andere troepen, die, ten getaele
van tweeduysent te voet en feshondert te peerde, in aentoght waeren,
geoopent: Juyft in dat felfde gewricht des tijds ('twas de Vafen) fey-
dec yemant, in fijne precke tot den volke, hunne fonden befrailende,
en der faelke onkundigh, dat fe verdient hadden den Spanjaersten in handen
to vallen, enfe fijn 'er ingevallen: want de stadt, hoewel flerk en volk-
rijs, als bewoont van ten minften veertienduynsent mytenhen, heeft niet
langh teegengehouden, 't fy fte in haere trouwe ten Koningh vlot font,
Pp ij

1597.

Groote be-

angheer

van Albert-
tus dient-
halven.
HUGO DE GROOTS SESDE BOEK

1597.

of door haere voorighe _forgteloosheit_ verشرفrikt was, en beffier van noo- 

den hadt. Ook was hunen _itvevooght_, de Graef van Sant Paul, be- 
hende de waepenkreet gehoor, een ander geweest der _feede_ uytgewee- 

ten. De _lækten_ in _feckerheit_ gebraght _fijndje_, wierd de _beffettirug_ ver- 
fterkt, de _plaette_ en de _flad_ in _dallen_ geleeght, _dingefeeten_ ont- 
waepent en geplundert, _teeneen_ treffillijken _buit_ voor den _foldaet_, maer 
ook voor _t Opperhouf_; aengefien _er_ de _Koningh_, _niet_ langh te _voor-
ren, groot _geweldt_ van _gefchut_ en alle _oorlogh_ _behoeften_ hadt _binnen_ 
gefonden. De _tijdingh_ van _fow_ wel _gulaken_ _aenflagh_ heeft _Albertus_ aan 
Philips gefonden, en _hem_ berigt, dat _het_ eene en de _voornaemstefle_ dier 
feeden was, die de _Hartoghen_ van _Borgonjen_ op de _Somme_stroom be-
fectede _behebbende_ den _François_ _certijts_ een _ouderloofe_ maeght ontweeldig- 
hadt: _datmen nu moef_ arbeyden, _om_ _t gheen in _oorlogh_ gewonnen 
was, _ook_ in _vrecke_, _wen_ _er_ eene _getroffen_ wierd, _te_ _bouhend_. _Maer_ 
daar in _sweegh_ _men_, _dat_ _die_ _feeden_ in _voortvinden_ _door_ _de_ _François_ _te_ 
pande gegeeven, _en_ _weeder_ _geloft_ _waerden_; _en_ _dat_ _indien_ _er_ _verder_ _yets_ 
door _waepenen_ of _nooodtwaangh_ was _afgedronghen_ geweest, _stilx_ _door_ 
_de_ _waepenen_ _verlooren_, _en_ _alle_ _recht_ _op_ _'t_ _felve_ _door_ _de_ _wetten_ _verni- 
tight_ _was_. Groot _was_ _die_ _schaede_ _voor_ _den_ _François_, _dan_ _echter_ _niet_ 
_fonder_ _vrucht_. _Want_ _geffen_ _fijndje_, _hoe_ _hurt_ _die_ van _Amiens_ _door_ _den_ 
Spanjaer gehandel werden, hebben ook _de_ _Roomsgesinde_ in _Vrankrijk_, _figh_ 
_gehoorfaemer_ onder _hunnen_ _Koningh_ _schikkende_, _niet_, _gelijk_ _voor_ 
deelen, _beffettirug_ _geweyghert_. _De_ _Koningh_ _selves_, _stellende_ _alle_ _gedach-
ten_ _van_ _vrecke_ _voor_ _een_ _tiijdt_ _langh_ _ter_ _fijden_, _voeghde_ _figh_ _geheel_ _nae_ 
fijne _bondgenooten_; _fooo_ _verre_, _dat hy thans _geechghen_ _scheen_, _de_ _voor-
waerdern, _die_ _Engeliche_ hem, _rackende_ _de_ _flad_ _Kalis_, _vranligh_ _hadden_ 
_voorgeflagheen_, _te_ _fullen_ _aennehmen_. _Hierenutschienen_ heeft _het_ _ongeval-
van _eenen_ _dag_ _den_ _François_ _langhwiijligen_ _arbeidet_ _verchaft_, _om_ _t gheen_ 
hy _verlooren_ _hadt_ _weeder_ _in_ _te_ _krijgen_, _fijnde_ _de_ _ruytery_ _vanden_ _fonden_ 
aen _gefonden_, _om_ _Amiens_ _te_ _berennen_; _en_ _de_ _troepen_ _onder_ _Biron_ _ver-
volgshens tot _een_ volkoomen _belegh_ _daegelijks_ _flecker_ _wordende_, _tot_ _dat_ 
_de_ _Koningh_ _in_ _eegener_ _persoon_ _daer_ _voor_ _gekoomen_ _is_, _en_ _belufts_ _hun_ 
diem _kans_ _betaelt_ _te_ _fetten_, _de_ _flad_ _Atrecht_, _door_ _t_ _aensteekenen_ _van_ _bus-
_poeder_, _om_ _de_ _muren_ _te_ _doen_ _springhen_, _en_ _met_ _beladderungh_, _ongeluk-
kigh_ _aengetaft_ _hafte_. _Geenen_ _beeteren_ _uytflagh_ _hadden_ _de_ _fchahlheeden 
_van_ _den_ _François_ _op_ _Kamerijk_ _en_ _Dourlants_. _Maer_ _vuuchteloos_ _was_ _ook_ _de_ 
_hoop_ _der_ _Spanjaerden_ _op_ _'s_ _Graevenweert_; _geleeghen_ _op_ _de_ _scheidingh_ 
_des_ _Rhijs_; _en_ _weederom_ _op_ _de_ _flad_ _Steenwijk_; _alwaer_ _duyfent_ _voet-
knechten_ _en_ _vierhondert_ _peerdern_, _uyt_ _de_ _beffettirug_ _van_ _de_ _Twen_, _door_ 
_verfcheide_ _afweeghen_ _waeren_ _by_ _een_ _gekoomen_. _Deef_ _hebbende_ _in_ _de_ 
_nacaghgh_ _het_ _paelwerk_, _dat_ _hen_ _opheildt_, _om_ _verre_ _geruks_, _bekommen_ 
de _wal_, _en_ _gelyk_ _se_ _hunnen_ _aenflagh_ _in_ _t_ _begin_ _door_ _itilte_ _gevordert_ _had-
den_, _fooo_ _befformden_ _fich_; _om_ _den_ _schrik_ _by_ _duyferten_ _te_ _verwieren_, 
_met_ _een_ _vrefciffel_ _geefchewe_ _en_ _geichal_ _van_ _tronnem_ _en_ _trumpet_, _de_ 
muren _aen_ _verscheide_ _oorden_. _Maer_ _de_ _wachters_, _figh_ _geenfints_ _aan_ 
diergelyk_ _ydelheeden_ _flooerende_, _hbben_ _den_ _beffpringersh's_ _heft_ _gebo-
den_; _en_ _dit_ _hafte_ _alle_ _d'andere_, _die_ _verre_ _van_ _daer_ _woonden_ (_want_ _veele_ 
_onthieldeen_ _figh_ _in_ _hutten_ _omtrent_ _den_ _wal_ _opgeflaghehen_) _doen_ _opwae-
ken_, _die_ _ten_ _deelen_ _ongekleet_, _gelyk_ _se_ _ten_ _bedde_ _waeren_ _uytgeprong- 
ghen_, _de_ _beklimmers_ _met_ _itteen_ _wierpen_, _andere_ _half_ _gewaepent_, _door-
itheten_ _fommige_, _die_ _reets_ _de_ _wal_ _in_ _hadden_, _of_ _verdreeven_ _ich_ _hen_ 
_volghden_ _met_ _fechiten_, _en_ _vervolgden_ _fels_ _de_ _verdreevene_. _Dus_ _fijn_ 
de _befformers_, _nae_ _eene_ _reyfen_ _den_ _moedt_ _hervat_ _te_ _hbben_, _ten_ _laet-
ften
Der Nederlandtsche Historien. 301

fien afgeweeken, ontveinsende hunne groote neederlaeghe met het wegh-
zieken hunner verlaegene. Omtrent den seldem tijdt, als waere de
fortuy de partijen even gunstigh, is Maurits, met eenighe schaaren te
voet en te peerde, uyt Nymegen, fonder figh selven ergens ruft te gee-
ven, met welbedachten raede om Venlo te verraften, trekkende, fijnen
aenflagg teegengevalven. 't Krijgsvolk hadt hy in twee scheepen teegen
stroom opgefonden; die met het eerste aenquaemen gelandt fijnde, had-
den met hetneedermachen der waghten, en heymelijc verflant met een of
tweek binnen de fladt, nu reeds de poort ooverweldigt. Maer het twee-
de, dat hondert foldaeten inhadt, kon door 't flappen van de wint, en
de drooghe niet bygekoomen: en hierentuflchen, de dagh aenbreekende,
waeren de fteedelinghen t'faemen geloopen, en kreeghen voor eerst,
niet fonder geweldt, de binnepoort toe: de meenighe sfrax daer op aen-
groeeyende, heeft hen die 't buytentje inhelden (aengesien 'er niet boov-
en de vijftigh waeren) door een uytval afgedreeven. En de Luykische
schippers, aldaer leeggende, fchooten met musketten nae de vluftelingen.
Nu in fijn derde proeffluk van dapperheit is allier gefneuvelt
Matthijs Helt, die sigh in deeven aenflagg niet min dan voortijtse Bree-
da en in den Noordfadem beaemt gemaeckt, en heeft, en hem den fcheep
Hopman Schalk. Andere worden gevanghen, en, welk oorloghs regte
door een algemene oovereenfemmingh is doorgedrongen, om dierge-
lijke gevaeren voor te koomen, ter doodt veroordeelt. Een, die de
poort hadt overgeeuen, door een heylaeeme fhotewheit dwars door de
fladt loopende, als ontftelt in d'algemeene verfleegenis, raekt, fonder
bekent te worden, aen 't ander eynde ter fladt uyt. Booven dien fijn
ook de foldaeten, gefonden met een vloot nae de Vlaamfche kuft, onver-
richter faeke weedergekeer. Daerentuflchen door liep en plunderde Bou-
illon, met een kleyne maght, Henegouw en de landen naeftaen de Mae-
fe. En Maurits ruftery, te flout uyt hunnen fjeeghen, fijnde uyt de
befettinghen van Braband en Gelderland getrokken, worden beyde, in
verfcheeyde plaeten, van den vyand oovervallen en geflaeghen. Alleen
met foo geringe aenflaeghen is de Soomer omtrent de Hollanders door-
geloopen, blijvende den Aertshartogh bekommert oover 'tbehouden van
Amiens, en om dat de Vereenigheflanden, terwijlde die ruft genieten,
fonder nae de gelegenheiten van oorloghs veel om te feen, sigh genoegh-
den hunne bondtgenoote hulpe te fendhen, en zelfs niet befloekt te wor-
den. Maer ondertuflchen maekten hen ook de binnelandtsche twiften
moede, hoewel niet over 't fuk der Vereeniging, dogh in een ongelene-
ge tijdt, en derhalven dese te verdachter. De Stadt Gröningen, en die
de platte landen tuflchen Lauwers en Eems bewoonhen, voeding als
noogh hunnen ouden, en door den onloogh ingewortelden haet,waeren fwaer-
lijk te verfchoen, terwijl de fladt halffterrij aendrongh op't gheen Par-
ma hen, noghen 's Koninghs fijnde fijnde, wel niet voor een eeuwigh-
durende wet, maer alleen als by maniere van tuflchenpraek, hadt toe-
gestaen. d'Ommelanden in teegendeel, neemende alle gemeenschap met
haar, als een verminderingh kunner vryheyt, om alsoo kunner faecken al-
leen te befltern, d'oude bondtgenootschap met haer afbraken. Wel is
waer, dat de Vrieffche volken, fooy wels eertijts die van geheel Duytsch-
landt, eenen geruymen tijt hun gebiedt van elkander afgethen gen
habdheyt, dervoegehe, dat ffe niet, dan naer eyghen goeddrunken, ge-
faemtelyk ten gemeenen nutte beraadflaeghen: echter ooer, dat de
Ooverlauwers, van gelijken in Grietienijen verdeelt, hunne krachten tee-
gen alle buyte en binnelandtsche onheylen te famen voegende, een al-

1597.

Maurits

ruftery

wordt ge-

flaeghen.

Tweedrachts

tuflchen de

Stadt Grö-
ningenhen en
d'Ommef-

landen.

Pp iiij
gemeen
gemeen verdrag geslooten hebben met de naeburigste stad, aen welke als bloeyende en in koophandel, en in heylighet van rechtpleeggh, haere naeburen uyt vryen wille een groot gelagh oover die beydse, tot belooning der bondtgrootchapp, hebben opgedraeghen, gewoon fijn de hunne Staetsvergaerdings aldaer te beroepen. Dogh t' heen in den beginne uyt eyghen believen gekhiet is hadt in t' vervolgh door langh gebryuk, en verfchyde onderhandelinghen, kraght van recht gekreghen: en voorwaer nu was t' de tijd niet, om de banden van vriendchap, op hoedaunghe voet die ook gevest waere, te faeken. Den Spanjaert in der daer heeft wel van allen tijden een gedeelte fijner mooghenheid gefcheen, de geschillen der onderdaenen, niets befletchende, te voeden: maer't ge-weldt der Bondtgrooten in teggendel ruffe op eendraght. Derhalven fijn't er, om de geschillen by te legghen, reghters gefelt: eerst drie, en als d'Ommelanderd figh in t' geweelyne der felver bewaert vonden, nce-ten andere, welker befluyt door de vergaerdings der Algemeene Staeten bevefhiert wierdt. d'Uuytsprack was, dat de Stadt en d'Ommelanderd te faemen een heerhicky en landtschap maeken, en onafscheedhlyk van den anderen by de gemaeyntelijke Staeten van Stadt en Lande fouden gere-gert worden; verhandelende faeken van grooten gewichtig in een alge-meene Vergaerdingshe, de mindere door afgefoendene: t' beleidef de schat-tinghen, befgelden, gemeene middelen, en al't Vorfhen en der Geefiel-ken inkommen en eigendommen gelaeten ten bétier de felver: sy hadden met eenpaerighe van ftemmen te gant, waer in de stadt het voor-stemmen, en geen gelagt booven dien hebben foudide. Echter was waftsge-felt, dat de Landreghters (Houftmannen genoemt) door den Raedt der Stadt, volgheens t' oudt gebryuk, by die van Gelderlandt aenfenoonden, en van't huys van Oostenrjyk gevolgh, fouden gekooren worden, d'ooveri-ghe Raedtsheeren van t' zelfde hof, door de Staeten. Aengaende de koopmanchappen heeft men dusdaenheg een middelwegh beraemt, dat geene waeren in d'Ommelanderd gewallen, of gemaakt, fouden uygetvoer wor-den, fonder die altoorens binnen Groningen ter staepel te brengen: nogh eenig bier (fijnde waeter met kooren gekookt, eenen gemegen drank der Duitsche volken) gedronken, behalven Groninger, wyffy-tyende die beydse punten noghtans, t' heen ten belooewe van't huysbonden moght nooddig fijn: dogh belanghende alle andere wytslandtsche waeren, was hen wrykhe toegewesfen: en meer diergelycke punten, welke, schoon te heevigh oover en weder betwift fijn, my niet luft, als te geringh voor ons oogheyn, breeder op te haelen. Maer t' misverfiant tuschen Hol-landt en Zeelandt was dese swaerder, en van meerdere gevolgh, om dat door de maghte en rijkdommen dier beyde de eendraght van't geheele liinem infonderheyt gehandhaeft wordt. Hunnen twift was oover de belaftingh, gefelt op de koopmanchappen, die nae uytneemhe volken, of nae den vyandt uygetvoert wierden. Hier van hadt der Provinции den ontfang, niet t' haer in befonderen gebraekte, maer tien dienthe der gemene bondtgroot-choapp, om daer door te vervallen de feeaften, die yder, den geme-enen nutte fulx vereyfchende, voor fijn deel te draeghen hadt. Die van Zeelandt waeren nogh verder gegaen, hebbende de koopmanchappen, gevoert uyt Hollandt, door hunne eylanden, om nae andere ge-weilen te waeren, gedwonghen, de helft van t' verloogdelt aen hen te be-taelen: t'welk, naerdern t' niet konde geweert worden, door een ver-dragh voor fekerende tydjt tusschen de twee volken was vaftgefelt. Maer dat verdrag feyde den Hollander op, figh beroepende op het plakkaet der Algemeene Staeten, houdende, dat waer de inlaedingh gefchede, al-daer
vaan Zeelandt beschuldigd, dat te door 't verminderen der verlofgehe, en d'oevreerdinghgen door de vingheren te zien de gemeene faeke r'nunne binnen maekten, en de koopmanschappen en voordeelen van andere, door dat bedrogh, nae figh flepeen, teegen de trouwe en de puncten eener soo noodfackelijke bondsgenootschap. Waer op als die van Zeelandt r'unner onschult inbraghten, dat die van Hollandt, om hunne begeerlikheeden eenen dekmantel te geven, figh van het bevel der Algemeene Staeten, als wel eer van den naam des Raedts of des Prinsen, dienen, met een gefchil meer andere gemenght wierden. Waerby die beyde niet ophielten teghen de lafhartighe der andere signe grooty dienthen in den oorlogh te stellen, en soo man quam uyt het verbonden te scheiden, bedeeltelyk signe krachten op te geven, waer meerde figh afge- fonderd befschermen of onderhouden fouden, signe die van Zeelandt soo verre in grasmkap uytgebarsten, dat te wygerden hunne schattingen in de gemeene middelen in te brengen. Nae dat ook de mindere vol- khen dit verderfelijk voorbeeldt volghden, is men ten laetsten, nae veel haipelens, overkoomen, dat, laatende die van Zeelandt eenighe befondere voordeelen genieten, f't gafgh der Vergaerdering van d'Algemeene Staeten voor 't toekoomende foute ongekreekt blijven. De facken dus staaende gat men ondertuffchen gehoor aan uutheemische gefantschappen, die te en de vrede aenpreefen, en den oorlogh beklaeghten, door aendrijven des Spanjaerts, niet soo feer op eenighe hoop van vrede, dan wel om den wygerenden den haetop den hals te schuyven. Met verwonde- ringh wierdt gehoor, hoewel signe reede niet feer aengenaem was Paulus Dylafijn, afgevonden van Sigiffmond, Koningh van Polen, die met een ooverhevinge stemme in 't Latijn luyst uytvaerende, nae dat by wythuyfgh van die plicht der onderdaenen ontersent hunne Vorsten ge- felst hadt, dien van Hollandt dreyghde eenen onvermijdenlyk onder- gangh door de maght des buys van Oslenwijk, ten waere fy, by tijts huz- ne schult bekennende, om vergiessenis baenen, aenbiedende signen Koningh tot bemiddelaer. Maer daer benevens roemende by ook in 't breedte de goeder- tierenheit en trouwe van Philips, en dat in teegenwoordighe der foonen en schoonfoonen van Oranje en Egmond: en niet min wierden te eenen dekmantel genoemen de Christelijke Godsdiens, en 't geweld des Turx, torende van verre om figh van hunne tweedraghten te dienen, daer 't naaggegrente Polen, figh door eene vrede dier vredes ontslaende, den gemeenen oorlogh was ontweeken. Den Staeten was ook niet onbe- kent de maeghschappy, die Polen aan Spanjien verknochte, en 't gheen hen nogh naenwer verbondt, dat de Jesuïten' hof in hadden. Hier op wierdt met belefthet geantwoorted, belangende de regtevoerighet de facke, en 't gevaer stiekende in de vrede, dat ook de Spanjaert, door een ommeetely- ke beersficht, met grooter heevighe de waepenen teegen Christenen, dan teegen den Turk, voerde, die Sigiffmond, meer dan maeghschappy van signen buys, behoorden ter barten te gaen. En als hy des onaengelen met byf- stere verwaenheit voortfoegh, als gefint den handel af te breekhen, heb- ben, die met hem in gespryk waeren, te kennen gegeeven, dat, indien men't regt der volkeren quaeme te fekenden, fy soo wel de vruchtbaerheit van Polen, als Polen hunn geldt, fouden kunnen deroen. Van gelijken andere Duytsc- hadden ook de Keyfer, en de Duytsche Vorsten, nevens de aenfiene- lijkste fteeden plaetse en vrygeley voor een heerlijk gefantschap verflcacht, 't welk de Staeten, houdende de pleghtighe koomfte eener soo booghe acht- baerheit verdacht, ontschuldighen. Waerom fy andermaal brieven gefonden
De Gesamen
ten des Kon
inghs van
Denemar
ken haalde
len ook van
vreede bij
den Staaten.

34 geven
Denenmarken nauwkeurig rèden van 't verworpen der vrede.

De Gesamen
ten des Kon
ninghs van
Denenmarken haalden ook van vrede bij den Staaten.

34 geven
Denemarken nauwkeurig rèden van 't verworpen der vrede.
lijken Godt, die't beleidt der waepenen in sijne handt heeft, en daer nae, of't soo gewiel, uyt doovereenstemminge der Nederlanden, konden ver- wachtgen. En ook yetvses voor de rechtvoerigheid hunner faeke: met hoe groot eene teeghenheit, en door wat nooddzught gedroonghen, sy ge- koomen waeren tot die dinghen, welke hen niet toelieten figh op eenige vrededehandelingh te vertrouwen. Dan nogh was er den naeburghen Vorsten aangeleghen, dat de Koningh van Spanjien, ontlaef van dien soo waeren oorlogs, niet door d'oovergeaeve van soo geweldighe macht ver- sterkt wierde; waar toe bv gekoomen fijnde immer hondertduysent man- nen fone konnen in waepenen hebben, om nu den eenen, dan den ande- ren, op't lift te vallen. Dat de Spanjaerts voor een vaste flockregelb t'elkens de en de vand badden, ketters moeyst men met het bloedet der kette- ren dempen: en onder die benaamigh, naer het oordeel en van hen en van de Paus, niet meer de belijders des Gereformeerden Gods diening, als die't geloof van Augsbrugh volgheden, vieren begreepen. En naer- dieren de benamingh van Republijck nu niet min gehaat is, als eertijns, toen het Roomfche volk in haere volle moogenheit bloeide, den koninghi- lijken tijtjel was, en men noghtans met die volken te doen hadt, die eene opperheerschappys naeft aan de vryheit koomende beminnen, eene nae- mientlijck, die niet soo feert door 't lot der geboorte, als door verkiezinghe, wordt verkreghen, 't welk de Poolen oopentijcker onderhouden, en waer van de Duytscben en Deenen alleen de gedaente draeghen, sprae- kene van hunne regeringhe op de seldse wijze: De Nederlanders, feg- genfe, fijn nimmer dienfbaar geweeft, maer 't Vorfendom den wetten. De forghe en 't handthaeven der wetten is door onfe voorouders den gee- nen toebetrouw, dien hunne deught aenfeenelijck makte. De gemoederen door rechtvoerigheid in 't regeren ingenomen fijnde, hebben de heer- schappys van ouders op kinderen oovergebracht, dan nogh toen felfs is hun- ne moogenheit niet onbepaelt geweeft, maer gebleeven binnen feekeere ver- bonden; waeron men ook figh van den Koninghlijken naam onthouden heeft. Vorsten en volk fijn by hunne trouwe gebleeven, tot dat Philips, niet alleen met recht en reghtbanken om verre te worpen, met schattingen buyten bezielingh af te vorderen, 't gheen hy befwooren badt ver- brooken; maer, teegen alle Goddelijke en menfchelijke wetten, 't heyligh reght der gefantschappen verfinaet, figh selven met het bloedet van ontel- baere moorden der moonoefen befoedelt heeft. 't Gheen de nature alle ge- dierten ingenflort heeft, hun egghen leeven te beftchermen, dat hebben wy gedaen; en voorwaer niet met een losse en verwaarde ongebondenheit, maer onder beleidt des Prinsen van Oranje. Hierentuijchen hebben wy langhen tijdjt gesmeket, en Koninghen aengesacht, om 't gemoet van Philips te verslaftgen. Maer ten laeftien, nae dat onder schijv van vrede- de tweedraght en waack hebben verhoolen geleegehen, hebben wy, volghen- de 't gheen volken, en ook felfs die onder Koninghen leeven, niet onge- meen is, hem, wiens daeden ftreeden teggen het geene waer aen een Vorst verplicht is, by oopenbaeren plakkante, en om reedenen alle de weir- relt gemeeen gemaakt, afgezooren. En verwolghen fijn 'er eenighe te raede gezworren's Koninghs van Vrankryck broeder 't hoogh bewint der faeken op de draeghen, andere Oranje te verkijfen, onder wiens regeer- ringhe wy gebleeven fijn, tot dat by door het schelmsfuk der Spanjaerden wy de werelt weeghgeruit is; en nae hem hebben wy tot naeft in de regeringh verkooren Maurit, die nu, ondersteunt door een heerlijck verbondt met Koninghen, de landstaeven door de waepenen wybreidt. Van dit alles heb ik ten dien eynde verhael gedaen, om dat den dienst

Q.q
der teegenwoordighe faeken scheen te vereysthen, dat den faet, waer in fte figh als toen bevonden, onder verre gelegene volken bekent wierde. En die van Hollandt, niet veroegeth niet den vreede af te wijchen, deden ook efsen hun biet, om andere tot het annemen der waepenen te beweeghen, met den Spanjaerts hunne graetigheid tot anderer rijken, en hunne maght om te behaaidighen te laf te leggen, befaftingen voor langh verouderd, en die groote rijken nimmer ongaan kunnen. Om echter die te doen gelooven, wierde, booven 't blijcker voorbeeld van Vrankrijk en Engelandt, voortgebracht den eyich van Albertus teegen veele steden in Duyffelnarden: en wat van den Goedsdienst was te hoopen, strekte ten bewijse 't onlangs voorgevallene in Brabant. Anna van den Hove, cene dienstmaeh't, was, neeven Ramparts doghters, twee gefutters welke fye diende, veracht van striijdigh gevoelen met de Pauffelijke infelltighen, en in de gevangelischen geworen. En als die, verwoonen of door dreygemeenten, of door vrien gen gebeezen, en bekoorninghen des leevens, waer door ook mannelijke gemoedieren beinwijken, met hunne onweteneht te belijden, vergiften verdiemp hadden, is dese alleen onverfierligheli gebeezen: betuuygende daerentuften met fedigheid woorden, dat fe was een vrouwe, die, en door baere kunne, en door baeren faet van leeven, buyten alle gewoeul gefielt fijnde, soo fwaeltig felyloofe, een regthhünig gevoelen bade; soo niet, en men baer oerdealde te dwaelen, 't bilykwaerere baer falf te vergeeven: maer soo yemand teeghen fijn geeweet, voor vreue overweldigh, boezel de waerehth fpleenende, darde liegenden, die meldacht niet voor menneshen, maer voor Gode fraftbaerwas. Die van den Raede verloekende te gevoelen van Albertus of fye vonnisflen fouden, gaf hy, soo men verhuelt, tot antwoordt, fy de plackacket hadden in f'werk te fellen. Met meerder reeden magh figh yemand verwonderen, dat men in foo bitter en in d'oghen der aenichouwers fels soo verwoorde fraffe, behaengen gefchept heeft. Sy is tot Bruffel leevendigh onder d'aeerde bedolven; 't is gelykofelijk, dat de beleyders dier weesteht berouw verwaght heeft. Dogh fye nu in den kuyl afsdaelende, gefcult tuften de doodt en 't noopen der Priesteren tot aengeboode vergiften, heeft 'toeverfchappen van aerde onverfrhrikt, en alleen in gebeezen tot Godt, ontfanghen. Deze fentvantigleht eener vrouwe is met groot meedeooghen der Nederlanders geroem geworden; maakende de nieuwighet der facke de faem te beruhtiger, dar derfijt 't ombrenghen van veele duyfenden, slechts eens gehoort fijnde, vergeeten wierde. En naederhand is 't Albertus genoeg geweest diergelyk eene foort van mijlaeden door dreygemeenten, of, wen hy gersen wierde, door geheymter fraften, in te toomen. Dan ondertuften dienden de Hollanders figh van de haelletyht dier facke, met alle mensenhen, wien de Goedsdienst ernst was, tot voorkooming dier wraete aan te fetten. Van gelijken hebben de Koninghenden bedankt voor hunne forghe, genoomen in 't bevoorderen van de ruffe der Nederlanders, en yder van hen gebeezen den welstant hunner faeken te willen gunstelijck in acht neemhen. De gefanten zijn geherbert en onthaelt op kosthen van den Staet, en op hun afshoet begodight. In de brieven aan de Duyttchen hebben fye figh van 't partyloopen in de naeberigen landen ontschuildigt, met vergelykigh der vyanden, en de noodswaargh des oorloghs, om 't welk te weren't eenigh middel waere, den Spanjaerts soo verre doemlik te verdryven: oven welker baladaeght in 't bewelighgen der plaetfen op de Duyttchen booden fy klaaghende meermaels gehoort, maer nimmer geholpen waeren. Waer door fye, ook aengaende dese facke, figh genoofzakht vonden alle hunne
DEN DER NEDERLANDSCHE HISTORIE. 307

bunne hoop in bunne waepenen te stellen, die noghtans in t' toekoomen-
de geene ontsidighe volken fouden beschaedighen. Dat se dientbalven ook
de maendtigeien der krijgsknechten nogh onlangs verbooght hadden, om
hen door de te nauwer krijgstucht in toom te houden. De Deenen hadden
in t' beonder verfoght, door den oorlogh, die buuten hen was, niet
beswaert te worden, nogh verfcheken van handel met de Spanjaerts.
't Welk de Koninghinne van Engelandt, soo wel den Koningh van De-
nenmarken, als dien van Polen, fijnde de selfde gafenten, die in Hol-
landt geweet waren, een haer gefonden, geweyght hadt: en als deee,
verheffende de natuer, bybraghten, dat die en de see en het recht om oo-
ver en weeder te handelen allen volken heeft willen oopen stellen, hadt fy
geantwoord, dat er niets soo seer met de natuur en t rechtder volken
over een quam, als t gevaer van sygh te weeren; waaron de wijfe
nimmer gedoooghgen sal, dat hy, wien hy weet syfijnen onderanggh te foeken,
door eeuighen byfplant worde geholpen. Des fy nietalleen waepenen, maer
ook allen anderen toover verbood: gemerkt fy flaende hield, dat, door
een vaftgelfede gewoonte van oorloogh, het wryfylaat syfijnen vyandsfelfs
door bondher te beklemmen, om hem tot het aeneemen van vreede te ver-
plichten. 't Selfde verdaedighde fime t' met verbonpt der oude Engelsche
met de Hansefleeden, en de voorbeelden van andere prinfen, spotten-
de met Paulus Dyjaill, die, doorfijne verwaende manier van handelen,
veel eer een krijgboode geleek, dan een gafent: ook fpaerdese Sigif-
mondtd niet; als eene naemlentlich, die, om fijne jonkheit, en om dat
hy door verkielings tot de kroon gekomen was, der koninghen wijfe
den van doen onkundigh was. Dat voorwaer fijn vaeder en grootvaeder,
toene teegen den Muskoveer oorlooghden, wel anders met de Engelschen
gehandeld hadden. 't Was quamfues den Schoonen dank, dien men haer
bezwijen quam; voor dat fte, door bemiddeling haerer gafenten, en Sveden,
den van den Muskotischen oorloogh, en Polen van den Turkenn hadt bevrijdt.
Dogh die van Hollandt, t' niet reedelijk oordeelende anderen hardere
wetten dan hen felven voor te schrijven, hebben, sonder figh daer te-
gen te verfetten, alle andere volken, onder gelijck recht met de inwoon-
der der Vereenighe Landen, hunnen handel nae het Weten, en s'vy-
andts kuften, onbekommt laeten drijven. Dit jaar fijn t'verfheyde
uytrufiinghen en toghten ter fce gedaen, van welker beleitden men t'be-
gin figh groote fachen beloofde, die echter, mits soo veel eene onfkeehe-
den, in hunne hoop vrydelt fijn. d'Engelsche, verlekkert op de voor-
spoed in hunnen toght nae Kadix, vlamden op t' ooverrompelen van
's vyands ts nieuwe fcheepscergingh fels binnen fijne haevenen, op t'be-
magtighen der oylanden Azores, op t'wegheuemen van rijkgelaerde
fcheepen, en 't veroooveren der gener die uyt de wijtgeleeghe Indien
weederkeereden. Hier toe heeft de Koninghin verveerdiht fteiten
haarer kloekfiste fcheepen, geweldygh gewaeypt, waer onder twee voor
Kadix genoomeen, en de Hollanders twintigh der hunne, onder't beleit-
den van Warmondtd daer neevens gevoght. Daer by waeren omtrent fes-
tigh andere van minder groote, om oorloogh behoeffen en krijgsvolk te
voeren. Want fy hadden te gelijck gecht om fteeden te beformen, en
fesduyfent folaeten, om die te doen landen, met figh genoomeen;
onaegensien de tidingh, dat op de fekkuften van Spanjeen ook roetvolk
gereet gehouden wieert. 't Opperbevint oover die vloot en 't krijgsvolk
was den Gracje van Effex opgedraeghen, om d'onheelen, onlangs ge-
recen uyt de tweedraght der Opperoofden, te verhoeden. Deef in
Hoymandtd uytgeloooph fijnde, hadden in t eerst een befaedighde fce,
en een fachte koelte uyt den Noorden hieldt de seylen fotjetens draeghende: de wint korts daer een geweldighe opgeteeken, en wanneer de vloot in ruyme fée was, op de hooghete van Gallicien, de windt en den Ocean naer 't Suyden gekereit fijnde, vermenght met vreeselijke form, verfroyde te gelijck de fcheepen en den raedt der hoofden. Eenighe, hebbende de lichtfte fcheepen, fijn tot in 't geefgh van Spanjen opgelaveert; de meelte, verdrietigh oover d'ongemakken en de gevaeren der fée, lieten't, om des te spoedigher in 't vaderlandt te keeren, voor de windt afloopen. Maer Efex, onaengesien de matlen van fijn fchip gebroken, de gebinten van een geweeken waeren, soo dat het infortendt waeter ter naeuwer noot was uyt te pompen, wilde fijn reys vervolghen, en 't teegen de windt in fetten: dan en 't uytflight, wierd hen benoomen door donkere wolken, en 't gehoor door 't schrecuwen der verbaefde, door 't eenige, drieuften, fijner, en het donderendt bekraeft des heemels: behalven dat de teegenwoordigh vreef 't fcheepsvolk hunnen plught en 't gefagh voor hunne hoofden hadt doen vergeeten. Dus door 't eenpartialig gevoelen der gener die hy by figh hadt ooverreched fijnde, heeft hy de meelte fcheepen, die door lekken pas vlooten konden, soo dat 'er 't waeter naeuwt door ooverwaeren arbeidt was uytte pompen, noghtens alle, den tienden dagh nae fijn uytloopen, behouden in Engelandt begraft. Alwaer, terwijl hy d'ooverighe fcheepen fijner vloote verwaegte, en door teegenwindt in de haeven gehouden wierd, gebrek aen leeftoght, en ooverval van fietkens hem genootlaeken de vrachtfcheepen en 't krijgsvolk af te danken, behoudende maer een regement oude en geofferd feldlaeten, 't welk Veer, met benwillingh der Hollanders, hadt met figh genoomen. Met de troepen fijn ook 'a eenighe enkraghen geweldighe ingekropen, en laeten de fpeep van oorloogen te lande waeren, is men te raedhe geworden, de vloot uyt Indien koemende omtrent de eylanden Azores t'onderfcheppen. Maer d'Engelhese fcheepen anderwerf door nieuwe formen bejaehdigh of verfroyt fijnde, is Efex, nae dat hy langh op fée gefworven en eenige eylanden in 't voorbyvaeren geplundert hadt, korts daer aen, door mislach der lootsluyden, afgedwaelt, terwijl Rawleygh, weynigh gefleut om naer bevel te luyfteren, een andere freek fette. Hierentwischen koome de Spaensche vloot, gelaeden met kofftelijke rijkdommen, in de haeven van Angra, achter 't eyland Tercera, 't maghtighe der Azores, wordende d'Engelhese door teegenwinden en vooroorverhangende roten belemmert. Drie fcheepen echter, afgedwaelt van d'andere, fijn gefraart of verooverd: waer uyt een oeuveli dweerdraft gh is geraeften, bechuldighende de Hollanders Rawleygh, Ammirael van een Engelh sch夸dare, dat hy hen een genoomen fchip, terwijl fijn een ander vervolghen, hadt ontweldigh. Op de felfe reys fijn eenighe geringhe ongeveulte fteetijgens door d'Engelhese in brandt gefteeken, fijk gelijk oke een Carace uyt Indien koemende van de haere, om niet in 's vyandts handen te vallen. De hoofden dus van hen oogmeur verfteeken, en de Winter, onbequaen om fée te bouwen, op handen fijnde, wierden, nae hunne weederkomst in Engelandt, van eenighe, hen niet al te gunstigh, uytfgeakken; en den nayver, die nu voor langh onder hen gebreoyt hadt, tot vyandtschap uytabfandende, hebben fijn rampfijelige uytkoomf dier vaert verfchoorn met voor te wenden het omsightigh beleidt hunner raedtlaegehen, en met den yver en den arbeidt tot het uytvoeren der felver aengewend. Dat nogh den wijsen de toevalen der fortuin in fijne handt heeft, nogh fulx van een reedeelcken menich gevordert wordt. Swaerd was het geval van Padilia, die, met gelijken laft, als
als eenighen tijde te vooren, uyt Spanjen, tot afbreuk van Engelandt, gefonden, met hondert en acht scheepen, bemant met achtduyfsent fol-daeten, sijne reys vry verre gevordert hadt, wanneer, door vreeselijck stormen uyt den Noorden, drie Galeoenen, sê andere scheepen, en meene-nighte van menschen en geldt in fee verzwolghen sijn. Padilha weeder t'huiys gekoemen, wordt, schuldigh aen onvoorlichtigheid, of om dat hem het geluk nu meermaals teegen gelopen hadt, van sijn Amiralischap afgezet, en in sijn plaets gekooren Don Diego Brocaro. Deef Soomer sijn vier Hollandtsche scheepen, die de derde Lente voor dees waeren uytgevaeren, d'eerste van allen uyt Indien weeder in 't Vaeender- landt gekoemen. En niet grooter is geweest de blijschap, dan de ver-wonderingh der ingegestenhen, wanneer de hoorden, hoe de volken van't ey- landt Madagaskar op de keer van Afrika nae't Oosten, de schaemelheit befineeden en bewimpelt hebbende, voorts met het lichaem naect loopen op wat wijche deef Godt kenden, en niet en kenden: hoe groot een ver-mooghen die quaede geesten aldaer hadden: en wijders, d'eele elkander niet door naemen, en ook niet de tijden, ondercheyden; hoe ëne onfer feeden ëo onkundigh waren, dat ëe teegen eenen tuinecelepen eenen os verruyden. Daerenbooven verhaelde ëe gevaerlijk de muyster in 't scheepsvolk in 't midden van ëo veele gevaeren geweest was: dan ook den trouwloos aerd der woestelinghen, dien de Portugijfen doorgaens, en infonderheyt op Java, omgekocht hadden, om, onder schijn van vree- de, noort en plunderingh te verberghen: waer uyt flaeghen en tijt ver- liese reechen. Maer dat sêls de Hollanders eenighermaeten schult hadden: want dat door ouders of vrienden derwaerts gefonden waeren, die, om hunne schulden of quaede feeden uyt het vaeenderlandt verjaegt, met hun- ne gebreken vergeefschap quaemen. En de domheyt van eenighe is ëo groot geweest, d'eele, onder die argwaahnende volken, de diepte der haëve van Bantam, by helderen daeghe, peylden. Dat Java een eylandt is, ten naeten by als Engelandt, en niet, als sommighge gelooven, een gedeelte van 't vaffe landt van 't Zuyden, is door 't rondtom waeren ge- blecken. ët Heef veele Koninghen: eenighe aenbidden, nae de wijfe hunner voorrouderen, afgoeden; andere hebben, niet ëer langh gele- den, den Godtsdienst der Mahometanen aengenoomen. Ook hadden ëe beloogh het eylandt Sumatra, Groot Java, en 't kleyne eylandt Bali: en in 't weederkeeren een ander, genaemt 't eylandt Sant Helena, vrucht- baer in veele dinghen, dogh van geene menschen behoort. Seeedt dien tijd hebben de Hollanders begonnen peper en andere fpeceriijen, die on- der eenen warmen heemel vallen, te haechen; welken handel de Venetianen in voortijden oover Egypten gedreeven hebbende, de Portugijfen, vinder- der van dien Ocean, door langhe vaert en gifte des Paus omtrent hon- dert jaeren alleen genooten hadden. Deef eerste vaert heeft, nae meen- nighvuldighe fwaerigheden, echter byden schaede, hoop van winct voor 't tockoomende gegeeven: en veelen niet alleen in Hollanden Zee- landt, maer ook ballingen uyt Brabandt, derwaerts genoogdigt, om de selsef met grooter getal van scheepen tonderneemen. ët Beleggh van Amiens wierde seeert de Lente nu eenighe maenden speelende gehou- den, terwijl de Koningh, hoewel al met een aensnejlyck heyr van veer- tienduyfent, spaerfamen oover 't bloedt der sijne, en niet graetigh nae dat van andere, sijn leegher beschaft teegen geweldt van binnen en byten: en eerft toeleeght op een fiemensweierringh der buirghen, en, nae dat deef- ëe was ondect, op 't vullen der graften, op 't ondergraeven van de wal, bedrijven van weynigh bloedts, maer langhen duer, en waer in de belege- raers 1597. 

De Hollan- 

olders haelen 

peper, en 

andere fpe- 

criijen uyt 

Indien, 

fijne eere- 

gh geweest 

den handel der 

Venetianen 

en Portugi- 

fen.
HUGO DE GROOTS SESDE BOEK

raers niet al te wel geoëffent waeren: ook gebraet het den belegerden nogh aen dapperheid, nogh aen krijgslierten, om, op hoop van ontiet, tiijdt te winnen; drieyftuent verdachte burgiers fijen 't uytgelet: waer teregen eenigh ruytter, terwijl het vyandt fijgh verfamenet; binnen geraekht fijnde, de beettingh verfierkte. 'En hoewel hen de peft drukte, ge- schieden 'er veeltyts uytvallen en flaeghen bytuen de wallen, met wifelbaere kans, die uytsteekeende hoofden ten weeder fijden, en onder die den beleider des aenflaghs Portocarrera, heeft wegh genoemen: en de fteeldelinghen hadden de froom opgefopt, en dien ruggwartaers nae den vyandt doen ooverloopen. Maer de gefondene, om door onbe- waekte plaetfen in de ftaat te koomen, en met hungetal de beettingh te verfierken, meermaels te rugh gedreeven fijnde, is den Aertshartogh felve, met fijne oude en nieuwe troepen, als ook met de leenheeren en ben- den van Ordonnante, die hy volghens 't omdt gebruik hadt oopontbo- den, en geficht in vaendelen en kornetten, met meerder gefehal als hoop, omtreten den Herfit, daer op aengekoomen. In den eerften aen- fien bleek het, dat door 's Koninghs beftaanflingen heen te breeken onnooeglijk was; en de vyandt; nu omfichtigher dan naer gewoonde, d'ontfeekerheeden van een veldflaght niet foude waeghen. Daer vielen ee- nighe geringhe fchemutfelinghen tuflchen kleyne partyen: en Pikardijen, nu verwoest door den oorloogh, hadt gebrek aen leevensmiddelen, en daer op ook fietken onder den man gebragt. Deeffe reedenen hebben den Aertshartogh genoofaect te vertrekken, fijnde hy felve aen 't quijinen van verdriet over 't verlies der fteede, welke, nae 't verloop van acht daegehn betants, figh, volghens verdragh, indien 'er onderwijlen geen fterker hulp dan duyfent mannen binnen geraekhten, aen Henrik oover- geeft; en dees, waer door hem 't vervolghen fijner fcheeng ondergipete, wordt, uyt vrees voor de Winter, doonoodedrufts behoefte, van 't beľagh van Dourlans afgetrokken. Korts daer aen scheidt Albertus, ter beede der Vlaemingenhen, een gedeelte fijner fchaeren, om d'uytganghen van Oo- ftende met fchanfen te befluyten, aengefien hy, hebbende de werken deel plaetf, soo van de fexcant als de landt fijde, laeten befpieden, en be- wuift fijner tegenoowigheid fwaakheit, 't beľagh felve als nogh niet dar- de onderneemen. Daerentuflchen echter wierden ingetoont de plunde- ringhen van Eduardt Norrits, fteëvoogh der fteede, die straffe-loos 't geheele landt door ftoopte, en figh den vyandt ontfaggelijker gemaakt haedt, nae dat hy onlangs Alvarus Agilare, fteëvoogh van Duinkerke, neeven anders buyt, gevanghen hadt weeghevoert. 't Heeft hy goed- gedacht den draedt deeler faeken tot op 't cynden des jaers tachtverhollgen, om 't gheen by de Honders ondertuflchen is verricht, als dinghen aen deeffe nietgeschaekelt, in 't befonder te verhaelen. Sy hadden tot diep in de Soomer flif gefeeten, terwijl Francken 't gelt, Engelandt'krigs- volk ophiihlt, afwaghtende veranderingh van faeken, of mystery der vyanden. De troepen van Albertus tot het ontlet van Amiens oopontbo- den fijnde, heeft men geraatd gevonden die gelegenheit ter verrigh- tingh waer te neemen: maer de belangen der Provintien, in wat geweest men den oorloogh voeren foude, van den anderen verfichillende, wordt de keure gehaeten aen Prins Maurits, Graef Willem en den Race van Staete. Hen heeft goedgedacht den vyandt die beettinghen te doen ruymen, welke de Spanjaert nogh maer weynigte in de geweest van Ooverysfél, onder becheirming van Frederik van den Berghe, ooverigh hadt; om, den oorloogh binnen den Rhijn getrokken fijnde, de landen aen d'ouver fijde geleeghen van 's vyandts brandtschattinghen te bevrijden. Om
Om dezen aan slag met meerder seeckerheyt te doen gelukken, wierdt men te raede (aengien en men geen gelijke troepen tegen de sijne binnen's landts, en het ook te duchten ffont, dat de Spanjaert, van beraet veranderende, moght te rugh trekken) hem, die soude willen volgen, den wegh af te fijnjen, sijgh verfeyckerende van de plataetfn, daer hy kond-de oover den Rhijn fetten. Dit, gelijk het teenen uytteekenden luyf-ter hunner achtbaerheit ftrekte, diende met cenen tot verfeyckeringh der grensplaetfen, en om den toever nae Duytfelandt, die door den vy-andt, tot geen geringhe fehaede voor de koopmanfchap, geflootn was, vryen gangh te geeven; dwijl de goederen oover fce ontfanghen langhs de froomen te vervoeren, en weer andere in te brenghen, ondoenlijk viel. Eerft te deefer tijdt wordt Henrick Frederijk, hebbende nu veertien jaaren, en 't vorighe fijner jeught tot dien dagh te Leyden doorbragt in d'offeningh van taelen en weectscheffen, van daer genoemt, om de beginfelen der krijskunde in te neemen. De Prins en d'oooverigh-e krijghoofden vergefchapel met deefen en meer andere van sijnen huysf, nac heymelij geraedtpleeght te hebben, op dat de vyanndt niet foudne konnen naevoeren, voor wat plaets hy voornaementlijk foorgh te draegehn hadt, neemen hunnen wegh nae's Gravenweert. Seevenduyfent voet-knechten en twaelfhondert peerdin, in aller yl derwaerts geruukt, fijn mit ponten oover den Rhijn, en van der met een fcheepsbrugh oover de Wael geije, meedevoerende de waeghenen en het leeghertuuygh. Maer de fecheep, waer in veertigh kartouwen en alle andere oorloghs behoefen, gereckent nae deef deemnght, quaemen met een voorwindt de froomen opfeylen. 't Leechre trek langhs den oever, die eerstijt den Françoïfschen, of ook den Roomfchen, genoemt wierdt: in 't voorby trekken wierdt Alpen, een kleyne stadt met haer kafeel, soo haeft de befettinhg 't heyr en de flukken (want de veldstukken is men gewoon op wegh meê te voeren) in 't gefight kreeghen, fonder uyttelf ooverge-geeven: en de fijdenen avond de ruytery gefonden, om Rhijnberk te berennen. Men vindt 'er van gevoelen, dat die plaets in voortijden Ti-beriacum is genoemt geweef, en daer van nogh 't ooverblifiel, door taelvallighe verkortingen, in haeren heedensdaeghen naem draeght. Dit is een kleyne feedtjen, maer rijk door tollen, om dat het op dien oever, te vooren gemelt, aen den Rhijn leghet; booven Santen, 't welk men ge-loofte te fijn het oude Veters, certeirs ffeer vermaert door 't belegeh der Roomfche Legioren en den oorlogh der Batavieren. Maer in de bogth heeft het Weefel in 't gefight; fijnde van achteren geflootten door de grens van Gelderlandt, en van beyde de fijden door de landen van Kleef en Gulik. Het behoorht onder 't gebiedt des Bifchops van Keulen, dogh Parma hadt het voor deefen, onder fchijn van den Truxifchen oorlogh, daer in veel halpelens is geweef, bemaghtigt: feedert dien tijdt is het, behalven haere natuerlijcke fterkte, en oude werken, gevelt door men-fchen handen, met een befettinhg van ten minften duuyfent mannen, Nederlanders en Hooghduyfchen, bewaertgeweef. Aen 't booveneynd de der froom is eenen weert, groot in fijnen omtrek drie duuyfent fchreden, aen de stadt vaft, fijnde alleen daer van afgefecheyden door de rivier, die deeven kleynen weert omvanght. Op deeven heeft de Prins soo veel volx geleght als nooigh was, en een brugh oover de froom, om figh van allen toever en voeragie te verfeyckeren. Daer nae, hoewel 't rec-genachtheid weger, plaet hy sijn leegether, voornaemenlijkt op twee plaetfen: maer op dat 'er geen oopeningh gelaet wierde, belaete men de fcheydinghen met een doorgaende loopfchanse en een graet van bey-de

Henrik Frederijk ver- gefchapel Maurits.

Die Alpen ingenomen hoedende, Rhijnberk beleegeren.
HUGO DE GROOTS SESDE BOEK

1597.

de de kanten der stroom, aen een te hechten. Dus is de stadt beslootten, om dat de scheepen den Rhijn belet hadden: doch de sterkten, geleegen hier en daer op de weeghen, en rivieren van minder naeme, wierden door soldaeten uyt het leegher by waghbeurten belet gehouden. Al 't welk dier wijze bevelt fijnde, vingh men aan eenen tweeden arbeidt, en 't maeken van loopgraeven, om veyligh de stadte naederen: fonder dat de belegererde de floutheit hadden van 's vyands werkken door uitvallen te vernielen; alleenlijk weerdene figh met feiten van verre; want, hoewele niets gebreken hadden, was 'er geen dingh in foo grooten oovervloet, als geschut: werdende in de stadte gevonden omtrent tagtigh flukten: met deehe hadden fe hunne sterkten, met deehe de hoogh-ten in de stadte beplant; dienende figh inzonderheid tot diergelycke schaede van den grooten tooren, die boven 't Raedthuys uytteekende, de plaetfen naeft aan de stroom allereerst beschadighe. Uyt deesen veere ter needer geschooten fijnde, ontstont 'er in 't leegher ontferminghe, vreede en graamchap: naedemael ook Luidewijk van Naflau met een koegel in sijn dije getroffen wierde, en 's Prinsen gevaer gemerkt uyt eenen, die juyst door sijnente vloogh. De belegeraers plantten hun geschut daer teegen, en maakten den tooren weeraloo, darrende niemand aldaer lan-gher flant houden. Maer flauwelijk hadt men tot nogh toe en met poep-oen gegaen, doch nae dat men hadt begonnen en de graft te vullen, en, onaengefien quaedt weeder, onder geduerighen reegehen, een galerye ver-re nae 't raveleyn oover te brengen, heeft men met fchieten van de weert voornoemt van de Rhijnpoort, dogh op d'andere zijde van het plat der fteede, onophoudelijk voortgevaeren. Daer op wierden 'er gefonden de velden de statf op te eylsch, als fijnde nu blijkelyk, dat men geen ydele dreygemenent deede, dwijl men alles wat naeft aen 't flormen was in 't werk felle. Hunne beede om flifant wierde afge-geflagen, en dien dagh tweeduyfent fcheuten achter den anderen gedaen. En hierentuften hadt Willem van Naflau de halve maen op de stroom bemagtighe, fijnde de veraadighers door ge-weldt van fchieten daer uyt gedreeven. Een scherpe opoylingh heeft den belegerenden den moedt doen fakken, wanneer men hen verklaerde, datfe 't uyteerlycke te waghben hadden, en, wen fe verder weerbooden, geen genaede. Dus wordt Rhijnberk den tienden dagh oovergegeven, en den befettinghen vergunt yder met het fijne uytte trekken. De gemeene fchuiten der vyanden en de fchee-pen vielen, gelijk altoos, den ooverwinnener in handen. Men vindt'er, die hen van al te voorberighe vreede beschuldighen, inzonderheid naer-dien Graeff Herman van den Bergh, landvooght van Gelderland, thun-ner ontilet, in aentoght was, 'tyf de schult van dien misflagh geweest hebbte by den fléevoocht, een 'onnaegheft fiorker, en te opgeblazen eer 't op gevaer aenquam: ook ofby den soldaet, dien veele, dwijl by, korts nae lijn uyttocht, binnen de stadte Gelder aen 't mynten floegh, van 't voorleedene oovertuughden. Deze faken aldus beschikt sijnde, quae-men 'er gefanten de Aertsbisschop van Keulen, en de faemeningh der Gecelijcke by Prins Maurits, en vervolghens by de Staeten, verföete ontruymingh en weedergeve van Rhijnberk, als van een vrye stadte, en diet met den oorlogh geen gemeenschap hadt. De befontere welgeleeghenheit dier plaetfe heeft den Staeten bewooghen, op deefe wij-ze fe te antwoorden. Omaengefien door 't recht der fjeeghe al 't geen de wy-ant heèft befeet en ons wettelijck schijnt toe te koemen, echter bepaat het vertrouwen van de billichheid der Hollanders, by u opgevat, in gelyn-nde waen, dwijlgy geen fwaerigheyt maekt,'t geen soo langh aen de ge-wel-
Deereover Nu en geweeft dus ter dat allemaal hem onmer felchen, gedaaene gheeft den befettingh fleghte den vanden laft daer Graeven, len de hadt den fchermingh en flaght de lijkte weduwe den elf met de Graeven gefcheyden berk, oude heit. Staeten Vorften hen als onder jaeren wieert geveft is, booven, teveeltijdtsfcheen met van Spanjaert is, hy heeft voor hy hadt geveft is, Graeven. den op des der by Hoohenloo, daer weeder pande den Gravin wieert. De vanden is-, der, reedt, u den gefchans, ontfteltenis van een bonk van de vanden is- orant, te koemen, in den Gauwe van de fchan Mutiliana.

De Vereenighe Staeten fchotten de fchan Mutiliana
heit wel besigtight hebbende, floegh sijn leegher needer op twee plaat-

fen, noghtens fonder omgraevigh: den reegenfortertenden Herfht veracch-
der hem, die nu begon an te schanfen, in 't naederen. Den derden dagh heeft hem gebragt toot an den graft, die op drie plaatfen gevult wierdt. 

Tot noghe toe hadden geen geene flukken gespeelt om breffen te fchieten; maer Maurits gelait eenighe te planten, en een brugh te veerdescighen, als gefint to fformen, wanneer, en zelfs onverwagh, de teé- en flot-vooght (genoemt Andreas de Miranda, een Spanjaert van geboorte) oover en weeder gyfelaers gegeeven sijnde, is toot verdragh gekoomen: hoewel hy weynigh te voorne brieve door Maurits verloeght sijne, dat hy 't ka-

teel, wen hy konde, verdaedighen, de stadt en haere burgeren, gefelt buytyn 't regt der oorloogh, verchoonen foude, verwaent geantwoordt hadt. 

'd Uyttrekkenden is vergunt vendelen, waopenen en een fluk ge-

schut met figh te neemen, terwijl de Prins, met het toesfanden dier ydelehe-

den, het slucen van oorloogh afkoopt, en hy sijne fehende met de gimp

van vafléche cere lieffkoost, hoewel hy, op het voorbeeldt van Rhijnberk, 
gebrek an buspoeder ten dekmantel gebruykete: maer ook dat hadtbe-

koomen geweett, en, mits de stadt een weynigh opmakende, foude 't hem an geen konftenaeryn om 't beleghe noghe sleepende te houden onttrooken hebben, wen hem de vreece niet al te voorbaerigh 't hert benee-

pen hadt. Terwijl de krijgmagt van Vrieslandt Maurits volght, valt Frede-
ijk van den Berghe ondertuften met de sijne, gelighet uit Linghen en 

andere befettighen in Seevenwolden (naem eener gedeelte van Vries-

landt) van waer hy, naer vele froomeryen, en het afbranden van hoe-

ven, eenighen buyt en gevaghnen met figh voerde. Echter hebben de 

befondere rampen geenlunts de gemeene aersflaeghen verachhtet. 't Lee-

gher der Hollanders dan flact, omtrent Orfoy, een echeepspurgghhe, en 
trekte oover den Rhijn. Op deffen toght is hen ook gevolght 't zelfde 
geluk, dat het tot noghe toe met geflegende ooverwinninghen hadt be-
gunfight, fonder yemanst te bejeegenen, terwijl Albertus medefamit 

oordelt op de Françoise grenfen te blijven hanghen, waer door de 

befettighen in vreece flonden. Alwaer 't fchoon dat ik gelijke oorloogh 

met die derouden, en de krachten van een geweldig Koninghrijk of van 

een magthigh-volk, die gebeeten teegen elkander aenvielen, in fioo groot 
eene gelikhheid en oovervloet van voorvalen tot verfaedighen toe verhal-

den, men hadt figh niet te verwonderen, indien ik elve onderfo vol-

le meenighte verdrictigh wieerde, en den genen, wien foonaenighe 
gingen moghten in handen vallen, baede niet te willen walichen. Nu is a

mijnen arbeidt omtrent geringhe facken, en zelfs is 't my niet gegeeven 
nogh veldflagen, noch verbitterde flaghorders elkander in 't gelight 
flaende, nogh doorluchte dooden, nogh uytteckende gevaeren te be-
schrifven: maer my is te beurt gevallen 'taeneenhechten van een langhe rekx 

achtvolgende beleegeringhen, flormen en ooverwinninghen van flceu-
den, en zelfs geen beroeemde; 't gheen, heb ick oordeel, grooter dienst, 
dan vermaek fal baeren. Want elders hebben eerijts, en ook onder 
oné voorouderen, talrijke heyreleeghers, en geweldighe maghten, vijf-

tigh, jea ook vaecn felfigh duysten mannen fterk, in 't oopen veldt 
gflagen, en gereet, om d'uytkoomift des oorlooghhs met figh te fleephen. Ten 

welken tijde de konft der oorloogh behont in freedigh worp en schoot te 
meken, in onvervietlijck voet te houden, en op den vyandt in te druk-

ken. De volghende eeuwe heeft minder woede, meerdere schranderheids 

gehadt, en ook niet was men gewoon, als wel eer, de kansfen, die gefchaa-

pen scheenen de geheele hoofdtäcke te sullen beslechten, leeffens op te 
fen;
ten; maer men hadtgeleert de grootste gevaeren door deftige werken af te keeren; en in tegendeel heeft men geweldt gevonden, om, van verre, van nae by, geflotenene plaetfen te oopenen, en, natte plaetfen allerwegehen droogh gemaakt hebbende, d'afgegheene te effenen, hooghten en steylen needer te haelen. Al 't welk indien 't yemandt luftte nae te spooren, en een naekeurighhe kennisfe der tijden en des oorloghs te hebben, hy verfekere figh, dat hem geene volkeenen meeninghuelighe en vruchtbaer voorbeelden verhaften fullen; dat hy langh en te vergeefs fae tecken nae nae, 't welk, buyten dit ons, soo dicht met fledgeen be- fet, soo wel met veelingen geflooten fy. Herwaerts aen is alles t'famen gevolloed, dat oude en heedenfaegehe versloofen hebben konnen uyt- vinden, herwaerts aen heeft de langdurigheit der oorlooghe aenfcho- wers uyt alle geweiten, als tot een gemeene waepenschool, en krijgs- kunde, getrokken. En voorwaer in dees tijd felve wierdt de Prinsvaet Hartogh, Graeven, en aenfienelijken aedel uyt Duytcshlandt, Vrank- rijk, Engelandt, en nogh verder, in den Oovervlechsen oorloogh gevolghe. Hy sels trok oover de Lippetroom, op den Duytcshen boodem; de scheepen fijen den Rhijn en vervolghens d'Yfvel af tot Doetsburgh aenge- koomeh. Niet verre landswaert in onmoet men Grol, onder 't gebiedt van Zutphen, dat en de fleutel des landschaps, en voor twee jaeren vruchteloos beleegert fijnde, ten waer 't figh oovergaeye, fcheen tot ver- wijte streekhen. En niet gemeen waeren de veelinghen dier flecked, toon- de de befondere forgehe van Karel de vijfde voor die grenfen: buyten de wal hadt de uytfleecken vijf bolwerken, der wijfe bestreekhen, dat fe de beeltsormers allerwegehen beachtien konden. Deefte plaets, die niet groot in haer begrip is, hadt tot fleevooght Graef Johan van Styrum, metacht- hondert voetknechten en drie vaenren ruyters; ook hadt hy, verneem- de dat den toght op hem was aengezien, niet verfiyndt de werken te ver- fwaeren. De Prins hier door niet afgefricht, maer veel eer 'tbeeluuyten der ruyteren daer binnen voor winft houdende, naer dien fe anderflints de weeghen hadden konnen onveyligh maekhen, wasechter nyverer dan naer gewoont, in figh teegen uytvalhen te verfeckerhen, hebbende in eene nagh twei fijden der fledge met een doorgaende loopgraf, en tuffchen- koemende schaflen beslooten. Achthondert soldaeken waeren hier aan geduerigh in arbeidt, en defee door twee duyfent in waepenen flaende beschermt. De volghende naght heeft hy de twei andere fijden met ge- lijke neerlighhe omcigelt; en by dagehe de werken verwaert: beigin- nende vervolgheen de ftaad door loopgraeven te naecderen. Terwijl men hier meede beesigh was, en 't waeter, door suchtininghe opgehouden, korts daer aan afgetapt fijnde, wierdt gearbeidt om de ftaad grafft met aerde te vullen: de beleegerte echter hebben niet afgelaet d'overgaeye- te weygeren, en figh met gefchut te weeren. Te gelijk geschieden 'er verzelvehen uytvalhen, tot dat door Maurit's vernufteringen gloeyen- de koegels en andere vuerwerken in de ftaad geworpen, en feltigh huysen in brandt geraekt fijnde, d'ingeasenemen figh van 't beelstern der vyandtelyke werken tot bechoulhens van figh seiven en hunne goederen keerden: echter befweek hen de moedt niet, hoewel fe van binnen doot- vuren wonden, van buyten door vreesf van een onbekende plaegh, en des te swaerder, betaeuwt wierden: ook hebben fe begonnen innewaerten op twee plaetfen figh te bechansen, om, wen 't geviel dat de wallen om de ftaad hen begaeven, figh daer meede te verdaechtighen. Maer nae dat feeven galeryen waeren oovergebracht tot aan de bolwerken der ftaad, welke Maurit's belaste ondermijnen, en van booven met vierentwintigh

**1597.**

En belees- ghert Grol.
1597. Hugo den enoor verdragh met metaerde pio verweegende haelegende geen eene geleegen en
wevoort veroove-van Oovergaeve Eekgenoten.

Belegh en versoo- ningh van Breevoort.

flukken om verre te schieten, om, als die van alle kanten oopen laeghen, in te vallen, ontfinghen t' verdraghen aengebooden. Dees was den 
fceventienden dagh des beleghs. Den besfettelinghen, met peerdien en
vaendelen uyttrekkende, is een geleyde op hunne wegh gegeeven, en
den sieken waeghenen en scheepen, maer hen opgeleght de voorwaerde
van binnen drie maenden aen dees fijde van de Maesfroom geene waepen-
nen te voeren. Omtrent twee uren gaens van Groel is geleggen Bree-
voort, een kleyn steeftijen in 't zelfde gebiedt, dan, ten aensien van de
plaetfe, een de voornaamste fkerkten: gemerkt eenen doorgaende dijk
door de stadt loopt, en 'er, behalven dit, geen ander aenkommen is, uyt-
genoomen een smalle voetpadt. Voorts is het allerweeghen wijdt en sijdt
omringht door ongelaende mooraften, die allen toegangh weygeren, en
waer op niemand voetfeyt, of hy blijft in de modder feecken. Dus waer
noeg wegh om te formen, nog plaets om 'tleeghher needer te flaan. Dees
was men niet achteloos geweest in al 't overvijde te verforgen: haerre mer,
gemaakt nae d'oude wijfe, was omringht met een feer diepe grafft, fijnde 't werk van Marten van Roflem, toen hy veyshten jaeren
to vooren in die geweften oorlooghde: driechondert soldaeten in beftitting
hadt men naer het kleyn begrip der plaetfe genoogh geoordeelt. Dagh 't gerucht liep dat deece met den steevooght, genoemt Gardot, en de
fleedelinghen oover hoop laeghen, waer door men hoopte, dat de schrik
van buyten meer geweldt soude baeren. Echter hebben fe geen gehoor
gerekhen, die de stadt opseyfchten, ooverweeghende hier in 't gefaght
des stevooghts, die, naer de teegenwoordige geftalhen van faeken,
al te moelig was, ten fy dan dat het betrouwen op de fkerke gelegen-
heit der plaetfe, hen, in alle andere dinghen eens gefint, hier in hebbe
doen oovereenstemmen. Maurits, by fijn opset blijvende, heeft het
voorwerp van foo geweldigh eenen arbeidt, en het aenfien, dat de ftrijdt
veel swaerder teegen die woelte mooraften vie!, dan teegden vynadt,
den soldaeten afgeschrik, infonderheid dewiijl hen onbekant was, wat
wielingen en verlijndolkhen den bedriegelijken aerdert dier grondt ver-
berghede. Want 't gheen ook felfs voor deece vanft geweest was, hadt
het vooghtigh weerder en den gedureghen reeghen tot drieynde moeras
gemacht, en de kleijighe wegh was door het diepe fijk foo tacy en glib-
berigh, dat men nergens wille voet konde setten; en om eenen vaften booi-
dem te maaken wist men niet waer eerde van daen te haelen. Maer wan-
neer de Prins nu hadt begonnen aen te wenden de konsten, welker ge-
bruyk hem de proeve voor Geertruydenbergh en Koevorden al reedege-
leert hadt, wierdt alle swaerighe verlight door ondervindingh. En hy
zelfs den aenmoedigher en te gelijck den voangharh in 't werk fijnde,
foent een gedeelte der skaeren onder Solms en den Marichalk Breederoo-
de naer beyde de oorden die reght op de poorten fpeelden, behoudende
voor figh het middelvlak nae 't Noorden, dat in der daet het swaerft was.
De mooraften wierden gevult met rijsbollen, metaerde van elders aenge-
brucht, en met feecken, leggende daer booven oover planken, om een vaalte
grondt te hebben; dan was het waeter ergens dieper, gebruekte men bios-
brughen. De grondt dus geleght fijnde, fteide hy daer op twee skaanskorven
met aerde gevult, maer weynigh van een gescheyden: dit was een borst-
weer op de glibberighe wegh, waer door veel eer t'gesfght dan'fchieten
der vyanden gemijt wierdt. En dus is eenen harden wegh gevoerder
tot aen eene hooghte, niet verre van de stadt oprijende, waer in de
boodsgefellen, een volk gewoon geene gevaeren aen te zien, uytfecken-
den dienst deeden. Op deef wierdt gemaakt een bedd Inghe om 't ge-
weight
Maer om hier van daen het waeter af te leyd en wif men geene middelen, naerdien den reechen, vallende op het wijde vlakke veldt, en de wel- len uyt de grondt, altoos meer opgeven. Op dit vertrouwen, en om dat Frederijk van den Berghe had beloof driehonderd soldaetn over de drooghten t'hunner hulpe te senden, hebben de beelegerde d'overgevaen tot nogh toe afgekleegen. De fæke felfs font geschaeupen op formen te fullen uytkommen, en de hoofden, inforderheid d'Engelfche, die aldaer veel volks uyt de hunne verlooren hadden, hielden niet op den Prinfaenen te porren, dat hy den soldaat, die soo langh met vviidich denken beefigh geweeft was, ook ten laeft men bloedt en roef eenmoedighen soude. Dat, nae soo veele bewijzen fijner goederterienheit, eenmaal ook de wraek moe- ste plaets grijpen: dat, gelijk alle andere faecken, soo de fachtsfinneigheid en genaede blyere maete en paelen hadden, binnen welcke 'tsjy geoorlof ftra- fen en te vergeeven, aengefien schrik en gemaectighheit tot glory en dienf gedijt; eene alte groote slaphiet smaat en verachtingh baert. Dat voorwaer het algemeen gebruik der waepenen, en de eere der krijgsdaegh- den wel soo veel wordt geggeeven, dat de feggeoverf eene ongelukkighe dapp- perheit niet voor een misdaad opneemt: dogh niet, dat yemand, nae 't vermaarden der dreygermen en eenes feeckeren onderganghe, ook zijn halfferrigh houden fonder krachten immer stafloos gedraegen hebbe. 't Geelcht hadt nu reets de tooren en 't opperfle der bolwerken om ver- re gefmeect, en de buytewerken waeren nae langh beechietens veroor- vert. De beelegerde verdaeldighden de breuken des wals met hunne li- chaemen en waepenen, en wierpen steenen en klooten. Alleen de graaf die tuschtchen beyden was hieldt den fform op. Hier toe wierdt de kurkbrugh, die daer omtrent greech lagh, schielich oovergeworpen. Een werk wee- derom der bootsgeelleden, en van gelijken vol gevaers; deefc oock, font booven hunnen laft, begonden den grondt van de wal uyt te graeven; felfs met verachtigh der koeghels, door de hunne derwaerts aen gedree- ven. Den fteedelinghen op 'tgesight der brugghe, als ops wonderwerk, verbaest lâgende, ontaktten harten handen tot verdere teegeneuwer: maer quaemaen, verlaetende alle andere oorden, met gedruyfch hier toeloopen. Dogh wanneer ëe nu hunne vyanden met vafhen tredt, en als oover 'tvlakke veldt fien inkoemoen, en 't geheel leecher achter de brugh in volle flag- oder, met vliegende vendelen, een wreefgefight, het dreygendentgeweer in de vuyft, en dat hergefnor der koeghels alle gehoor en tuschtenprâken benoomen hadt, vertoonden ëe hunne hoeden op spieffen, ten bewijx dat ëe om vrede baenden: waer teegen als Maurits soldaeten niet dan met wonden antwoordden, neemen ëe gelijkerhandt, fonder orde, de vlught nae 't kafteele, dat nogh ongêeht was, laatende, om hunne vervolghers op te houden, een rampfieligh meeninghe van vrouwen en kinderen hun te gemoet loopen, welke met uytgestrekte handen op hunne knien gevallen fijnde, den ooverwinnaer, hoe vergramyt hy ook weefhen moght, door de swaekte hunner kunne of door hunne jaeren, tot deernis bewoogh. Omtrent fceeventigh fijn 'er in de vlught gefneuvelt; die binnen 'tflot ge- raekt waeren, hebben van fonden aen ligh felen en 't kafteele aen Maur- its oovergegeven, die verheucht, dat, nae 'tt voldoen fijner wraekte, hem ook plaets tot verfigennis oovergelaten was, hen 'tleeven gefchoen heeft, en opgeleght een fomme geldts aen den fceeventichtenden soldaat te betaalen; waer toe hy gijselaers gekooren heeft. Maer ook deef wierdt den fteedelinghen naederhandt gijstegeschoolden, tot weederopbouwinge
1597. 

HUNGO DE GROOTS SESDE BOEK 

hunner wooningen, vernielt door een brandt, by naght ontstaan door 
een vueral, die alle andere gebluucht zijnde, wasongemerk gebleeven, 
en veele huïfen verflonden hadt, de meenighe van stroo en huy niet 
toeletende de vlam te dempen. De steevooght hierentusschen, vinden-
de sijn bewust, niet min van den haet der sijner, om de bitterheit sijnes 
gelaghs over hem gevoert, als van de gramchamp sijnes vyandts, en be-
ducht, dat de soldaet sijne halfterrigh naen Hooft moght wreeken, 
was niet met alle d'andere in de gemeene plaets gevlucht, maer hadt sijn 
in een duyter hol onder de stad te verborgen, om besecedighder tijden af 
waghent; vaer van daen hy voor den dagh gehaelt, en by Maurits ge-
bragt sijnde, met een gelaet dat nogh de blyken sijner vorrighe wree-
velmoedigheid uytwees, voor sijn begonde te sprecken, ophaelende de 
trouw die men aen sijn party veracht blijft, en meer andere faeken, 
vaer op het, de fortuy ten eynde sijnde, niet veelygh is te roemen. 

De Prins sijn in deese voorval genootfaekt vindende, ook teegen sijnen aert, 
te woeden, dreef hem dat sefde weeder toe, en het derhalven billijker 
waere, soo grooteene reukeloofheit door sijne straffe, dan met het bloedt 
des volx en der gemeene rotegeelen geboedt wierde: dies hem de slem 
et gelaet beweekens; soo verre, dat hy, tot bidden en traenen verdee-
moedigh sijnde, het leeven behouden heeft. Weynighge daeghen wier-
den den soldaet gegeeven, om, naer soo veel afgoelofden arbeidt, en tee-
gen den nogh afte floovenen, hunne lichaemen en krachten te herstellen; 
eng geen geringhen troost strekte den behaelden buyt: want de luyden uyt 
de landen daer rondom hadden hunne goederen derwaerts, alsin de ve-
lighkte plaets, by een gevlught. Hoe vuyl het weederen de weeghen door 
den geduereyngh reeghen waeren, nogh stont hen af te leggen den toght 
door Ooveryffel, strenger dan den oorlogh, welkers schrik het meeren-
deel hadt weghgenoemen; ook waeren 'er geene steeeden by de voergaen-
de de te gelijken overigh. Ghoer wierd van selsf verlaeten: debestellinghen 
van Enschede ten deele op wegh ontmoet en geblaeghen; de geblievene 
hebben alleen 't gesluhart gefien, en sijn daer op overgegeoisen. Detroepen 
daer nae verdeelt sijnde, hebben den wegh nae Othmarfen en Oldenfeel 
genooemen. Feninghe oordeelen uyt de benaemyngh dier twee plaetsen, 
dat'se hunnen aelouden oorprongh hebben van de Marsen en Salii, eer-
tijts volken van geen geringhen naem in Duytschlandt. Othmarfen, 't welk 
wy verhael hebben, dat vijf jaeren te vooren was genoemmen en verlooo-
ren, gaf sijn nu van stonden aan oover: en ook draelen de soldaeten niet 
langh, maer hadden van den vyandt verkreeghen, dat hy, met de wallen 
te bezechten, den schijn van nooddwengh fosde vermeerderen. Oldenfeel 
heeft het drie daeghen gehouden. Want de stad was omringht met drie 
wallen en graften, die tot befestighing hadden fes vendelen, eer met 
den naem, dan in getaele, maer die, sijnde oude soldaeten, in plaets de 
van een grooter meenighe strecken konden. Hun voorwenden was, dat hy 
door een spoedighe overgaevene den burgheren begunftighen, op dat, 
met langh maren fonder vrucht, hunne huïfen niet vernielt wierden. 
Soo haelt deese steeeden veroover waeren, sijn, door beslyt der Staeten 
van Ooveryffel, de velflinghen afgebrooken, om dat het niet waerd was 
die te voltrekken, en te vreelen stont, dat'se, in dien flacet gelaten sijn-
de, den vyandt moghten doen weederkeeren. Nogh eenen arbeidt, en 
die swaer, mits de Winter nu op handen was, onbtrak'ter, om de ge-
heele reghter sijde des Rhijns in ruft te brengen. Want dat gedeelte 
van Duytschlandt, 't welk met den Nederlanders onder eenen naem en 
heerschappy gevoeght is, heeft nae 't Oosten tot gebuern de Welfphalin-
gers,
gers, en niet verre van den oever Embderlandt. Op deëse grensden oo-
ver d'Eemstroom ontsoot men Linghen, en eene erfenis van 't huys van
Tekenborgh: maer Keyler Karel, hebbende die heerlijkheid, in den
oorlogh teegn 't Smalkaldisch verbondt, te leen gechoonk aan Maxi-
miliaen van Buern, tot belooningh syner kriygsdiensthen, had die nae-
derhandt aen sijn getrokken, uyt flught tot voortsettingh der oude land-
paelen, en om eenen dekmantel tot inleegeringh voor die van herwaerts
aen te hebben, en om selys een waekend oogh te houden aen gene sijde
des oever, van wae men den toegangh heef nae Hamburg en Bree-
men, ffeesteen in Duytchlandt. Deëse stadt en des selys gebiedt hadt
Oranje, ten tijde der burgerlijke oorloegh, wanneer hy bloeyde in de
blaekenste jonftle der Nederlanders, onder andere te schenck ontfanghen.

De vaalligheid van Linghen is niet al te flerk, hoewel Frederik van den
Berghe, maer onlangs, op 't aendienen eene ooverloopers, hadt begon-
en eeneghe buytswerken daar aen te maeken. Sterker was het kafceel,
dat sijgh in vier halve maehen, even wijdt van den anderen, buyghde:
de belettingh beftont toen in feshondert mannen, ten meerendecke voet-
knechten, en weynige ruytery: maer buyten twijfel 't puyk van's Ko-
ningshs schaeren. 't Gheen hem belette een meerder getal daer binnen te
trekken, was den eedt, waar doore den soldaeten, getrokken uyt de meest-
omleggende steeden, sijgh verplicht hadden binnen drie maenden niet
ooover den Rhijn te dienen. Luyden, die gereet sijen in saken nae d'uy-
koomst te oordeelen, merken aen, dat de Spanjaets beeter gedaen sou-
den hebben, aengefien teer geene hoop was, om door de beleegeringh
een te breeken, soo se, ontblootende alle andere steeden, hunne ge-
heele maght in eene plaets te faemen getrokken hadden: nu was Frederik
selys, fiende alles verlooren, hier binnen geweeken, om tot verdaedigingh
der laatste skeyte sijner landtvooghdy alle moegelige teegenweert te bie-
den; waer toe hy was voorsten met metaele en yfere flukken, en 't gheen
hem verders tot beftchermingh of tot afbreuk van den vyandt dienen kon-
de. Maurits, hebbende eeneghe schaeren voor uytgefonden, om sijgh
van den oover toghten d' Dinkelfroom te verliqueeren, en den vierden
dagh daer aen in perfoon gevolght sijnde, heeft sijgh oover d'Eemstteegen
deës fladt ter nedergeflaeghen, alwaer hy den vyandt beëgh vondt met
eeneghe hoeven en flallen af te branden, en sijgh dienthalvingen genooteit
het kriygsvolk wat verder van de stadtflin de naeste dorpert te verdeelen.

Dufdaenigh was toen de geftalterenis van 't leegher, sijndge geen vyandt van
buyten te vreezen; waarom 't beschansen van achteren wierdt naegelaten,
een alle van vooren een lichte beschansenlingh opgeworpen teegen de fluk-
ken, die de belegerde op's Prinsen flukken geplant hadden, en de fchie-
ljke uytvallen die sëomtijds deedhen. 't Weeder was nu vry besfadigh,
et het landt wat heuvelachtigh sijnde, tot aengevraen des te bequaemer.
't Werk tot door de natte plaetsen been gevordert sijnde, ondekte sijgh
demijnen, by de fteendedelinghen gemaakt, tot vermeilingh der bespryngers;
maer ook wierden Maurits soldaeten, daer op aenkomende, met fulcke
een haeghelbuy van koeghelen ooverflott, dat het kafceel door hun ey-
ghen vuur als in een luchten brandt foint: 't gheen des te veyligher ge-
fchiede, doorden die Prins, om sijnen toght te spoeden, alleen maer
weynigh flukken, en de lichte, met sijgh gevoert hadde. De grootie hadt
men gelatd den mondt van d'Eemstroom op te brengen, waer in de
scheeps traeghen voortgangh hadden, terwijl windt en froom hen te-
gen vielen. Nae dat deës in 't leegher aengekoomen waeren, is al't ge-
weldt van oorlogh teegen 't kafceel alleen gebruykt, waarn Frederik van
den

DER NEDERLANDSCHEN HISTORIEN. 319

Ily beleeg-
ghen Lin-
ghen:
1597.

den Berghe hadt daer binnen sijn geheele maght by een getrokken, en de Prins verschoone de stad, alzoo heeft de sijne, op dat die niet met beheer
ten uyt het leegheer, en, eerst verovert fijnde, ook daer nae uyt het ka-
steel beheerdaighe wierde. Den Swaerden en voornaemsten arbeidt war hier
ook het waeter af te leyden, door dien het met een schuttingh binnen de
graft gehouden wierdt: waer voor een ravelijn lagh, 't welck de belegberde
hen uyttersten verdaagdighen, soo fceer ook, dat se zelfs, het puint ondergraeven
fijnde, van binnen een nieuw opwierpen. Maer nae hen dit alles door
langh en geduerigh geweld ontweldight was, de graet gevult, en de ga-
leryen oovergebracht, gefchiede eerst toen d'opfeyffingh, die tot nogh
toe, om de bepspottinghen, geleeden in de voorgaende belegeringen, was
uutgeefst, maer met byvoegingh, dat het de eerste en de laetfte sijn sou-
de. Frederick dit gehoorht en brieven van Albertus ontfanghen hebbe-
de, by welcke hem wierdet gelaft sijgh selven en sijn volk tot beeter gele-
genheit te sparen, heeft den feftienden dagh des beleghs de stad ten't ka-
steel oovergeleefte, fijnde door de waepenen fijnes neefs ontbloot van
alle heerfchappy, die hy tot nogh toe hadt befeect: Daer op de fijn de-
daerten verfonden nae hunne winterlegeringhen; en de gloryrijke weei-
derkoomft des Princken, die in drie maenden tidtst, en voorwaer met geen
fterke troepen, soo wijdftuigtgh een ftrek van landen en weeghen's vy-
andts brandffchattingen of rooverijen ontweldight, en door 't voorwerp
van froomen voor 't toekoomende verfcekert hadt, is, gelyk fijnen roem
buiten 's laads hoogh opgeheeven wierdt, soo ook met meeder toetry-
ghingh, daaexer gewoont, door de Staeten en de gemeenten feegepra-
elende bewelkoomt. En in Duytsfchlandt sijn geweest eenighe Vorsten,
die, aengefen de facken in Hongaryen toens niet al te voorpoedighe lie-
en, hem, in hunne algemeene rijxvergaederin, tot opperveldtheer
gelegen den Turk fchikten. Dan echter is 't met hem geen volkome
vreught geweest, maer befoellt met huysfelijk verdriet, naerdien Emi-
lia, fijne fuster, ook van moeders fijde, voltreckt haer huwelyx verbondt
buiten kennis en in wecrwil haeres broeders en der Staeten; door liefde
gewondt fijnde, en om datfe tot foodaenig een daedt veel eer vergif-
nis, dan toeftemmingh, verhoopht. Emanuel hadt haer, die tot nogh
toe onbefmet van fulk een quaedt, en in d'oprechttheit der Duytsfche feeden
was, bekoort door de deftrighheit van sijn perfoon en reedenen, als die niet
онаerdigh tufchen de verbeeldingen fijner gedenkighheit wifft ook meed-
dergoehnen te verwekken, vertoonende, dat hy, fijnde een jongeligh-
yt unorzooighe bloede, door geweldt en onregheertheid was uyt
sijn vaderlandt verdreeen: want hy gaf breed op van sijnen vaeder An-
tonio, dat die, hoewel maer weynigh tidtst, hadt op den thron van Por-
tugal geheeret. Dees met fijnen broeder Don Christophoro Vrankrijk,
Engelandt, en alle de landen, die Philips tot vyant hadt, omfverve-
de, nae dat hy de maeght gefen, en toegang haer eyghen weglavens
gekreghen hadt (eene vryheit ingevoert door de gewoont, oovergeblee-
ven uyt de oude cenvoudighheit, nae datse zelfs verlooren is) was met hoop
to verbiendens aan den huuyfje van Naflau ingenomen; hoewel, behalten
al de ongelijkheyt der fortuyne, sy beyde in Godsdiensv verheelden. Den
nieuwgheluwden's Princken gefight verbooden fijnde, hebben se sijgh, om sijn
greemfchap te verfaghen, nae Wecfel begeeven: van waer sy weeder in
Hollandt gekeert, gefen wierden op geringhe middelen een leeven binnen
de paeel van burgerlijken flaat te leyden. Dit was des te droevigher in
Oranjs daghter, Niacht van Saxen, om dat te vooren, en ook toens,
haere fufter uyt den huuyfje van Bourbon, met goetvinden der Staeten,
en
en huwelijksgoed, het uyt de gemeene middelen toegelicht, aen bloeyende huuyden, met uytteekende pleghrijheyden, ten huwelijk beleeft wieren. Gemerkt Louïfè Iuliane was uytgetrouwt aen den Prins Palatijn, een der Kuyvorsten: Isabella, aen Henrik, Hartogh van Bouillon: en Katharijn, toegenaemt Belgica, wierdt gehuvelijk aen Philips, Graef van Hanoü, van aenfienlijk rijkdom onder de Franken. Dogh Charlotte, welke de Brabanders eertijds nae hunnen naem genoemt hadden, was gevrijt van Glauce, uyt den huuy van Tremouille, Hartogh van Thouars, Heer van treffelijk vermooghen in Poictou: ter oorfaecke van welkers huwe- lijk, als ook om met fiijne moeder de seeden der Françoïtsen te doorstien, en figh aen den Koninght te vertoonen, Henrik Frederijk een vry gesfantschap van de Staeten verkreeghen hadt. De Winteris, mits het doorbreeken der dijken in Noordthollandt en om Gröningen, niet fonder schaede geweest. Ook hadt den brandt tot Amsterdam te meermaelen ontsteeken, naebedenken van 's vyands lift gegeeven. De behoefte aen geldmiddelen by de Aertshartoghen voorttendende, doorkoop de muyster onder de foldaeten veele plaatfen. En hebbende een begin genomen tot Gelder, volghden die binnen Wachtedonk het felfde voorbeeld: korts daer aen wierdt Kalis, Kamerik, Ardres, Chapelle, Chaftete, Lier, Dourlans, Sluyts, en 't Sas van Ghendr aengetaft van 't felfde oevel. Elders wierden de hoofden uytgedreeven, elders hebben fiij figh van felfs by de foldaeten gevoeght. En als men hadt begonnen aen einighe een weynigh geldts te tellen, dat strekte maer, om die figh tot nogh toe geruff hielden, ook gaaende te maeken, en om hen, in plaets van een onnutte ghoofoemey, een voordeelighe ongebondenheit te doen kieven. Hier om weygherden de seeden beftettingh in te neemen, en den Aertshartogh felsf, met fiijn gevolgh, te Venuoo buytten geflooten fijnde, heeft het ooverighge van de Winter, met verfcheeyde konfentaeryen van oorloogh en vrede, tot in't volghende jaar doobreaght. Verraeders, omgekoght om den Spanjaer in 'teylandt van Thole te breghen, hebben hunne godtloofe en rampfaeligh raedflaeghen met den hals geboert. En weederom schaeren, gelonden om Berghen op den Zoom, langhs het bolwerk, dat nogh niet voltrokken was, te verraftchen; en andere, om de poort van Geertruydenbergh te beweldighen, door bespieders ontdekt, fijn onverrichter faecke wegh getrooken. Maer alles fchikte figh veel eer tot vrede, Want ook Philips felve, bewijkkende in moet en krachten, terwijl hy den uytreemfchen oorloogh met Vrankrijk, die ter fée teeghen Engelandt, dien in Nederlandt als eenen burgerlijken aenfiet, en door voorbeeld komeert fijnde, dat d'eene hoop door d'andere om verreggeworpen wierdt, of moogelijk ook, om dat fiijnen afgaenden en siekelijken ouderdom hem tot befaeidighder raedflaeghen geneuyght hebbe, begeerde de waepenen aen een fijde te llegghen, of 't verbondt fijner vyanden, onlangs teegen hem geflooten, te verbreeken. De meeste fijn van gevoelen geweest, dat hem raedfaemst gedacht hebbe, figh van den Françoïfschen en den Hollandfchen oorloogh t'ontlaften, om des te veerdigher, en met minder kosten, figh aen Engelandt te wreekhen. Want feedert het verlies van Amiens in Vrankrijk, der Ooeverhijnfche seeden omtrent de Nederlanders, waeren 's vyands krachten vermeerdert, de fijn vermin- dert: daerenbooven het platte landt verwoest: fijn geloof ten eynde: en hier uyt geregelen muytreyen, en eene krigstught, die, fonder betaelingh, nimmer beftendigh blijft: en, wen 8' er een gedeelte der krijgsmagt wierdt gefonden, op 't aendinghen des vyands van d'eene en d'andere fijde, hadt hy, den aedel en d' seeden in Nederlandt, weegens

Groots mystery onder ’t Spaensch krygsvolk.
HUGO MET DE DOOR "VERNIELT MAER" 
EN GEMERKT DANK DE VIJFTIGSTE VERONDERSTELLING ...
en weer verlooren in den Jaare MDXCV.
DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 323

men, die hunne behoudenis of roef en winst in den oorlogh soghten; heel anderen, die freeedt met seekerheit van yfgh te bederen. En op dat de Koninghin des te minder 's Koningen trouw behulzighen konde, quam 'er ook dit by, dat fy, hebbende by 't verbonden vierduy-
tent mannen rijner hulpe belooft, hem onlanghs, met weeten van seer weynighe, hadt afgeperlt, figh met twee te genoechgen. En dit hadt den Francois verdraeghen, terwijl hy begeert den gimp van zelfs een ydel verbonden te behouden, maer op dat hy des ongelijck gedaghtigh bleee. Niet soo gemakkelijk was 't hem teegen de Hollander schijn van wette-
lijke reeden voort te brenghen. Echter is den Heere van Buñeval ge-
fonden, om te vertoonen, dat 't hulpe hem door haar belooft en beewe-
sen geringh geweez was, en de koopmanschappen die ywt Frankrijk ge-
voort wierden, dien van Hollandt meer opbracht. Beyde hebben soo
gemert waer 's Koningen konftenaerijen, als der oorloghs wars, heen
wilden; Elisabeth braght by haere onkoften, gedaen ten behoeve der
Hollander. Dan nogh Sweghe niet van Yerlaend, 't welk in die tijdt, hoewel de faeken der weerspanninghen nu by nae ten eynde krachten
waeren, Johan Norris en Thomas Borowes, voor deenen twee beroem-
de ooverfiten in Nederlandt, en aldaer ook seck uyt flaxtywer, wel niet in een veldtflaag, maer immers door oorlogh verteert hadt. Derhalven
heeft te haer antwoordt dus gemachtig, dat, gelijckse haeren bondge-
noodt, wen hy in den oorlogh volharde, in fijne behoeften niet begeen-
ven soode, soo ook, verkoos hy vrede, haer wilde laeten vinden, om
de punten aen te hooren. Alleen de Hollander faeghen lichtelijk, dat
se van hem, met wiene eenen gemeenen oorloogh voerden, in de vrede
ondersecheyden wierden. Want tuschen Koninghen is een seckere wet van
eendraght, figh in 't toekoomende van alle vyandtchap t'onthouden,
quitztellinghen van 't voorleedene t'ontfanghen en te geeven; wil men
den Prins en fijne onderdaenen verfoenen, beschikt den eersten de faeken
der eygen welgevallen, de andere boeten 'tghen fy beyde mifdaen heb-
en. Hierentussen te haer niet onbewuut fijnde, hoe swaeren oorloogh hen
op den halste vallen front, soo al de maht van Spanjen teegen hen wierdt
aengewendt, hebben se het geweldt en de bedrieglijkhe der vyanden
breedt uytgemeeten, andere, hoewel te vergeefs, gepooght daer door af
tefhrikken, alles angebooden: en den Koningh, teegen Nantes trek-
kende, behalven de hulpstroopen, belooft soo veele scheepen als hy be-
geerde, om de Loire te bejetten: daerenbooven grooter bystant, soo hy
cenighe plaetten van Nederlandt naeelt aan Frankrijk wilde aentaften.
Maer ook fy selve wierden door nieuwe bekoorlingen aengefocht. Ko-
ningh Philips, hebbende twee dochters, hadt de jonghffe gegeeven aen
den Hartogh van Savoyen, de oudffe, genaemt Isabella Clara Eugenia,
bewaerde hy t'huys, om met de hoop van soo groot een huwelijkte meer-
der Vorften te aenfj: deesse eertijts begeert fijnde by Keyser Rudolph,
den Aertshartogh Eernft, en den Hartogh van Guife, wordt laetten,
nac dat de voornaemfte jaeren haerer vruchtbaerheit in maegdhijken
faet hadt oovergebracht, aan Albertus van Oostenrijk verloofh: en, ge-
lijk veele verhaelt hebben, niet fonder Keyser Rudolph te mifnoeghen,
on dat die eere niet veel eer hem, die fonder langh gefooght hadt, was
vergunt geweeft. Philips hadt tot huwelijksgoedt belooft Bourgonjen
met de Nederlanden: niet alleen om haer, als fijne wettelijke egena-
me, door die verdeeling, teegen haeren jongheren broeder, te verfor-
ghen, maer ook om de gemoederen der afgevallene te winnen: want aen-
genaemt was den Oostenrijken, dan den Spaniichen, naem, naerdien

1597. Ten welken eynde by ook Buñeval de Staeren sen.

Die ook fel-

ve van Phi-

ips wordt

aengefocht.

Philips ver-

looff hy du-

chte aen

Albertus.

En met haer

Bourgonjen

de Neder-

landt ten

huwelijck.
HUGO DE GROOTS SESDE BOEK &c.

1597.

Den Vereenigde Staten is alles verdacht.

Antwoordt der Spaansche Nederlanden op 's Koningen brieven.

de oude weldaden dier flammen, de verslachte onreghtveerdigheeden desfes volx, hun gehuughe inhadden. Al te faemen ydelheeden en gedachten fonder vrucht, omtreent volken, die de vreesen hunne vryheyt even des hadden ingeegoht, die soo meeninghvuulde verbintenslui en inwikkelingen van dat eene huys, ja ook het oovergeeven van den naem der Nederlandtsche heerfchappy, waer van hy de klem aan fijh felven hieldt, gelijkerhandt arghwaenigh opnamen. Maer de Nederlanders aen d'andere lijde hebben op de brieven, by welke Phillips fijne verklaringhen rackende dit huwelych hadt oovergegeven, gevoeglych naer den tijdt geantwoordt: dat se eer ongeerne afgescheiden wierden van de gehoorsaemheyt hunnes Koninghs, wiens en reghtveerdigheyt en goedertierenheit hen door meenigvuulde voorbeelden gebleeken waren: soo niet ook dit hunne plighe oordeelden, door 's Vorsten laft, sijn waar afbeeldfel te erkennen. Van daer sijh vervolghens tot losreeden eenhun nieuwe heeren verbeessende, raemde se de deugdhen der Infante, net het gene se geboort hadden, maer die des Aertsbartaagaen, als selve de ooghetuighen sijnde; dit eene biddende, dat hy hen, nu hunne faeken in een bedroeven slaet, soo ort, fonden, sijne hulpe niet ontrekken wilde. Dat, hoedaenighs fijne fijne over den Godsdiens was geweest, hoe groot sijn meendedooghen, ook wytheechse volken, verbonden door ontelbaere weldaden, bekenden. Hoe veel billyker waere het, teegen d'uyterte elende, welke hen de vyandt van d'eene sijnde, van d'andere hun geheeren krijgsvolck, niet min laalgh dan de vyandtselve, onkracht, te voorfien in de verfiekerin gh sijner doghter, soo volmaect in alle deugdhen, sijnes schoonfoons, getrooendt soo sijnen bloede, sijner volck, het erfdeel sijner voorfaeten, en welke by daarom zelfs beboorde voor de fijne te bouden, om dat se onder de heerschappee eenes anderen ooverginghen? soo dit by hem, en sijnen foone, erfgenaemfijner kroome, onbeweeglijk vaft bleue, de Nederlandsen geenfints weygheren fouden, onder hoedaenigh eenen naem 't ook weesf moghte, de zelfs majefteyt altoos hunne verbiedeniste te bewijfen. Die van Brabantin thefonder, en voornaemlyck de Vlaemlingen, hielden ernstelyk aan, dat 'er middelen tot vreede met Hollandt mochten gevonden worden: en soo se voortvoeren hunne langhverdiende straffe door halffeerteghtie te terghen, d'omleggende Vorften, volgende den ouden Godsdiens, met de Geoeflycke, aengefoght om de gemene fàcke doore waepenen of andere middelen van onderftant te handthaeven: want dat indien cinegheen de Spaensche moogenheit ontf aggressive geweest was, desfes omtrent eene afgekezyldeheerfchappy fijh billikker fouden lacten vinden. Al 't welk hoe verre het met waer en onwaer fy vermengh geweest, sal de orde der faeken, die ik nu aenvanghe te verhaelen, voor ooghen fteelen.
Ant de Vereenigde Staaten secker lieten niet af de voorigh blieken hunnes haers op den vyandt door nieuwe te verwaeren, hebbende doen afkondighen een plakkaet, waer by verbooden wierdt eenigherhande krijgs- of scheeps-behoeven nae den Spanjaerts, of den volken onder derfel verhoorfaemhey, oover te voeren: en vervolgheens nogh een ander, waer door het inlandstich gewas wierdt ingehouden, uyt vredes dat het soken van winften byten’s landtsgebrak van binnen moght veroorfaeken; maer met syants Vlaendre heeft men allen handel afgeschieden. Al ‘t welk onder luyden graetigh naer winft, en ook felve in’t be- wint der faeken, nimmer genoeghefaem naegkoomen fijnde, daerbeenevens door de Francaishe vredeede is te nier gelooopen; ‘t influypend be- droogh die vruchteloox maekende. Om dien tijdt voorts geraedpleeght fijnde om orde op de kriegshandel te fellen, beschreef men de waepen- ruftingh, foo wel oover die met de pick, als die met sware of lighte roers, te voet ofte peerder dienden, en ook reghte men op nieuwe vaenen ruyters, uyt de inkoomsten der landen, in de jonght voelopenen Herfft veroover. Maer nae dat men’t voorkoomen der landt die vierden onder de krigsoofden heeft begonnen, sijn de geneesmiddellen, waerop men won- der flaet gemaakt hadt, by erwaerenheit te swak bevonden, en ‘t behoeye van ‘tgetal der soldaeten van yder vendel is sander eenigher vruchtgeweekt, door dien de schuythocken om te bedrijgen ooverigh blieven, waer door de getaelen verdunt fijnde, hoe fèe minder waeren, hoe fèe schaeldij- ker gaepen. En dat meer is, de hopluiden, fiende hunne ongebondenheit in’t rooven gebreidelt, brachten de vorighsthe soldaeten, en in wien de dapperheit booven anderen uyfslak, foo lèer als in eene eeuwe, die alles te koop draeght, fijn konde, welcke fy tot nugh toe door grooter be- looninghen gelokt hadden, terwijlè felve graetigher uyt het gemene greepen, op eenen voet met d’andere; waer door ‘t ooverloopen foo vae- ken gebeurde, dat het gefchaepen flonche geheele regementen te fullen ontbluoten, foo niet’s vyants behoefte ten weederhouden hadt: ‘t welk de Staeten ingeheen hebbende, en te gelijkè de vermaeningh des Prinzen ooverweeghende, de onheyl, hen onmooglijk voor te koomen, be- kent hebben. Hierentuiflichen heeft de volle ruft der landen oover Rhijn, waer door de inkoomsten vermeerderd waeren, de landt dieffchen bewoo- ghen hunne Stadhouders Maurits en Willem met blooninghen in lan- den of in gelde te vereren; wordende ook toen gevonden luiden, die dit getuyegenis van dankbaerheit den lafter van een slaetfuchtighe mildaa- dighey naegaeven. ‘t Jaer thans in de tweede maandt getreeden fijnde, wordt een felfdtaeme veel eer dan wonderlijke voorval, aengefien ‘er geen eygentijche wondereectenen te vinden zijn, voor een voorbediedfèl aengenoomen. Eenen vich uyt het gelaght der valwiflichen, niet foo onbekent, of de fée luyden heighden den naem van dien fy meermaals gesien.
Een Wabrisch. Lang zo voeten gestrandt op de Hollandische zee.
tusschen Scherlingen en Katzyk, in Sprokkelmaanndt, 1598.
Deepe plaats wordt genoemd Berkheyde, tuften Scheevelingen en Katwijk, dat door zijnen naam getuight van de oude Katten afkomstighe te zijn, niet verre van waer eenen middelarm van den Rhijn in see loop't, en ook nu in 't ebben des Oceans fomtijds ontdekt worden de ooverblijfelen van een verdierte kaal, een der werken van Druus of Severus, 't welk onfe voorouders, nae haere gelegenheyte teegen oover Britannien, 't huyste Britten genoemt hebben. Hier had dit seegedrocht, leggende feventig voeren in de lengthe uytgefrukt, met fijn vreelijck lichaem befaalchen de geheele vlakte tuften de see en de duynen. Alwaer hem een gewelde meenighe van menchen, die van alle kanten toevloeyden, gheen hebben, fonder afgefrukt te worden door den waeren flank, dien de vijck, nae dat hy op 't drooghhe was geftorven, en met d'ingewanden gebarsten lagh, van ligh gaf, met soo groot eene bejmettingh der see lught, dat 'er eenighe gijkeren fechten en ook felsf den doodt gehaelt hebben. Luysterden van maer taemelijk oordeel kon geene fack min wonder schijnen, dan een feemonfter, hoedaenige ontelbaere den Ocean in haere woeste ingewanden berght, door de Winterbuyen gefallchen op de droogheht, alwaer hy met d'ebbe was vafgeraekt, vruchteloos met soo groot eene waerste worftelende, ontdekt te fien. Maer andere onder 't gemeen, gefet om op alles uytlegh te maken, en de werken der natuur of des gevalhs hunner funft t'onderwerpen, voorfeyden eenighe dien van Hollandt, ooverwinnaers van soo vreelijck een gedierde, rijken buyt en feege hoeve oever hunne vyanden, andere fpelden door dit voorpoont dat hem waere rampen booven 't hooft hinghen, die uyt hunen Ocean door soo grouwfaere monsters beftookt wierden. Al 't welk ook toen, yder door fchriften oover en weeder fijn gevoelen faetende houdende, wel duydelijk van enkel ydelyte overtuyghit is, door 't vervolghe des jaers, vaddigh, soo 't met de voorijige vergeleeken worde. Hoewel ook eenighe, en niet ongerijmt, het feekalf, weynigh tijts daer nae gevanghen in de froom niet verre van Gorinchen, een fack die aldaer ongehoort was, uyt d'uyt koomsf op de facken der volghende tijden, uythgevoert niet wijt van die plaetse, gepaft hebben. Dit magh men by naer waer houden, dat in geen ander jaar meer facken teegen hoop fijn uytgevalhen, aenvangh neemende de Winter, die in vruchteloos aanvalchen wierft oovergebracht. Want de krijghoofden der bejettingh binnen Berghen op den Zoom bekoort fijnde, om, hebbende de fchultwaagt tot stillwighgen gewonnen, Woude te verraffen, een facke, dat landtwaert in geleegehen, met fenden de 's Koninghs krijgsvolk op de vaerten de froomen bekomen, heeft den aenlagger dier krijgslift, een niet min bloo, dan onvoorfit flijtige mench, wanneer 't op uytvoeren van 't gevaer aenquam, fijnren eeygen aanvalfch met de vlucht verydel. Maer den aanvalfch van Mauritius, die een vloot teegen Vlaenderd had uyterg*r, heeft geen fchult van menchen, maer een hoogher maght gebrooken, naerdien een overhevighe form fonder op houden de scheepen, daer toe gefchikht, nu op wegh fijnde, ten debris vermelde, en andere niet fonder gevaer deede veylighge haeven foeken. En juyst was 't weynigh daeghen te vooren gebeurt, dat een fchans op de felfde kuft, geleegehen teegen oover Biervliet, in 't gefight van Zeelandt, door de bejettelinghen, Francois fijnde, aen eenen Spanjaert, die hen omgekoft had, ooverleeverden, drie jaren, nae dat fce, door trouwloosheyt van een Walsch soldaat, dien van Hollandt was in handen gevallen. Dus is fchande en fchaede betaelt ge-
Het. Ook hebben eenige ruymers, loerende om by Limburgh 't Spaens voetvolk needer te maeken, hunnen togt ontdekt jijnde, door diepe nisceu, vruchteloos moeten weederkeeren. De selfde hebben een geley- de ten vyandt, ondergeschep't in 't landt van Gulik, door 'tontmoeten van ruyttery by Burik, niet fonder bloedt van de hunne, verlaeten. En an- dere, te rugh trekkende uyt het landt van Luyk en Trier, hebben, door 's vyandts aentreffen, schaeide geleden: verlief'en, die, wel geringh dogh vaeken voorvallende, de eere voorleeide jaer by Turnhout bevoghten aen 't verminderen hielpen. Hierentuftschen begaeven dien van Hollandt niet de vruchten die de vreede cyghen, en in anderer oorloghen onbekent fijn. En dat meer is, de tweedraght tufitschen de Hoogduytscchen en den Engelfchen was 't hunnen voordeele uytgevalven. Den oorpront dierge- schillen, naerdien se in hun uytkoomst aende Nederlandtsche faeken vaft geraect fijn, sal ik wat hooghber ophaelen. In de jonghft verloopenoceu- wien is de voornaemste koophandel geweckt in de steeden van Hoog- duytscblant, van welke die aen se oop vermaerde froommen'siijn gelee- ghien, uyt verfheheyde volken, Wenden, Saxen, Pruylsers, Westphalinenghers, tot eevertigh in 't getal, sijgh op rechtmaetidge punten van koop- manchaf, te een lichaem t'aemen gevoeght hebben, door 'tveften eenes verdrags, 't welk den naem van Anfeyeh verbontd gegeeven is. En niet alleen wierden door nyverheid de Hoogduytscchen bevaaren de boo- ve kuften van het Noorden, en de haevenen in Nederlandt, maer se heb- ben daerenbooven ook een marktplaets tot Londen opgerecht: alwaer, nae datse figh door trouwe ende voordeel in'tgemeen aenhienlijk gemaakt hadden, hen door de Koninghen is toegelaeten, hunne koopmanchaf- pen, mits maer klynen tol betaelse, te verhandelen. Dogh ftaet te letern, dat in dien tijde meede de weylanden van Britannien by nae niet anders dan wolfe, teegen goederen die van byuten wierden ingebracht, te verhandelen leeverden, en behalven onbereyde vellen niets uyt dat ey- landt te haelen viel: tot dat de Nederlanders, wars der onheyen hunnes vaederlandts, en om verfheeyde oorfaeken ballingen, gelijk andere vol- ken andere handwerken, soo ook de maniere van wolfe te fuyveren en te verwen d'Engelfchen geleert hebben. Dit is gebeurt onder de heer- schappy van Koningh Eduard, die, toeliggende om een gedeelte dien nieuwse wistse in sijne spaerikst te trekken, gewaar wierdt, dat hy door de Anfeyehche verbonden wierdt verhindert. d'Engelsche derhalven be- schuldigingen opgefocht hebbende, waer om hen 't van oudts vergunde moght benoomen worden, schortten alles op, hoewel se ondertuftschen niet naelieten den Hoogduytscchen hunne oade regtten aen te bieden, wen se de belaftingen, gefelt op de laekenen, gelijkely neevens d'in- geslechtenen draeghen wilden, voorgevende, dat er niets soo foor teegen de plicht eenes Koninghs strreet, dan sijne onderdaenen te sooelen en vreemdelingen te verfchoozen, eyfchende gelijke vryheeden voor hen in Duytscblant. Teegen al 't welk de Hoogduytsche niets gevordert hebben, figh beklagenhende, dat men hen de voorreghen, door hunne verdiensten nu driehandert jaeren langh genootn, en by veertien Ko- ninghen beswooren, door te eenemael opgeraep't verfierlen, ontweldigh- de. Niet min minnoeghe de hen de oppgereghte maetfchappy van de Engelsche, die selfs aen andere volken hoopwerk van laekenen verschaffende, hunnene voorgiene wistuen onderkoopen. Dit baerde afgunst en veel klaeghens aen den Keyser, voornaemsticht ten tijde, wanneer de Engelsche, door de geschillen tufitschen Alba en Elisabeth, uyt de Neder- landen verdreeven sijnde, figh oover d'Eems begeeven hadden. t'Hun- ner
DER NEDERLANDTSCHE HISTORIËN.

329

ner befchuldigingh wierdt bygebraght, dat Ie de waeren vervalfchten, en
door alles op te koopen andere buyten llooten, met bewijs van de markt
nogh eens lbo veel verhooght te hebben. Eenen geruymen tijdt verfleet

1

ƒ98.

d'onderdaenen , enmetooveren weederlchrijven der Vorften , tot dat den haet op d'Engelfche , om hunne geduerighe rooveryenterlee, meer en meer toeneemende, Philips, een ftookebrandt van diergelijke mifverftanden, d'oude en de nieuwe gefchillen
onder een frneet, en de verdaedigingh der faekeby den Keyfer, door fijne gelanten Mendoia en Clement aenvaerde, niet uyt eenighe belöndere liight tot de Anfeefteeden , maer alleen om diervoeghe de mifverftanden meer en meer t'ontfteeken , en den vyandtterlèete ftooren: gemerkt
hy , hebbende ook een gefantlchap waer van Floris van Baerlemont de
voornaemfte was, naerLubek, hooftftadt des verbondts, afgeveerdight,
ten tijde, wanneer ook 't gefagh des Koninghs van Denemarken, om
de Hollanders te doen buyghen, aengefoght wierdt, den HooghduytIchen toedreef, dat lè, voor by gaende andere Nederland tfche fteeden, alleen de rijkdommen der weêrlpannelinghen door hunnen handel ophoopten, 't welk geenfints de plicht van onfijdighe, veel min van eendankbaer gemoet omtrent lbodaenigh eenen dienftdes Koninghs was. Vruchop belofte van byltant, pooghente
teloos daer beneevens heeft hy hen
beweeghen , om de waepenen teegen d'Engelfche aen te neemen. Deelen eyfch hadden de Hooghduytfche gefonden aen de fteeden , die eertijts in 't Anleelch, nu in het Nederlandtlch verbondt waeren, met brieven, die hun mifnoeghen te kennen gaeven, 'tfyuyt afgunft teegen volken, die de koopmanlchap hadt maghtigh gemaekt, 't fy om dat d'er-

men met gefchillen tufïchen

,

,

vaerenheit meermaels heeft geleert, dat naebuerighe Godtsdienften heevigher van den anderen verlchillen , en de belijders des geloofs van Augsburgh met de Roomsgefinde, loo leer fy in gevoelen ftrijdigh fijn, lbo
veelte naeuwer in geneegenheit oovereenkoomen.
Dus hadden fighde
faeken toegedraeghen in 't voorleede jaer ; wanneer ten laetften , door be- d'Engelvel des Keyfers Rudolphs, d'Engelfchen, die den laekenhandel dree- fchm wordt

ven , wierdt gelaft binnen leekeren daeghe de paelen des Duytlchen rijx geUfl uyt
te ruymen. Dan geenlangher uytftel om in Engelandt te verblijven heeft Dtytfibde Koninghinne d'Anlêefche koopluyden vergunt. En fijn d'Engelfche, landt den
D t <:hen
naer eenighe vruchteloole onderhandelinghen, dewijl men tot geen ver- '9
J '
dragh hadt konnen koomen , vertrokken uyt Staeden, de voornaemfte lèetel
e
[ m faf
hunnes koopmanfchaps, nae dat den handel eertijts van Brugghe op Antwer- y er trek}ien,
pen verplaetft lijnde, ook, om de rampen der oorloghe, van daer verhuyft was. Dies fy de fteeden in Hollandt, welke, naerdien den oorlbgh
opdegrenlen was verfchooven, als in volle vreede leefden, om figh
een vafte fitplaets te verkiefen, doorwandelden, en uyt naeyvervand'eene en d'andere , met aenbiedingh van vrydommen om 't lèerft genoodight, verrukt wierden.
Ten laetften klaeghende, dat het waeteraen
veele oorden , om de wolle te fuy veren , onbequaem was hebben fe figh
ter needer gefet tot Middelburgh in Walcheren, waer ter plaetfe een 'ge- De Hooghdeelte des lèlven lichaems, de faeken tot Antwerpen door 't belegh en duytfche
vreefe voor ergher verloopen lijnde, figh begeeven hadt.
De Staeten, fettenfigb
om de meenighte te trekken, hebben 't gheen de tollenen belaftinghen, ter e ff,
^
als ook 't vonniflèn in reghtfaeken belanghde, gefchikt naer de begeerten der verlbekers.
Langh hadt men gelbght nae middelen van vereemgingh tufTchen d'Engelfchen en de Hooghduytfchen. Die van Hollandt
hierentulfchen nu alvoorens, door de wolle-weveryen der Vlaemfche ballinghen, diealdaer, en inlönderheit binnen Leyden en Haerlem, wae>

,

£!

T

t

ren


ren toegevoeit, dapper aengwaffen sijnde, dienden sijgh allerweeghen van eens anders onheylen. Waerenbooven ook de vlytbringhen uyt Portugaell, een gedeelte der oovergebleevene Jooden in dat rijk, uyt vrees van onderzoek oover hunen vaderlijken Godsdiens, en andere op hoop van meerder winst, de grootheid der stadt Amstelward voor andere gekooofen hebben. Maer de scheepvaart aengaende, te meer die in Spanjen door verfiheyde gevaeren wierdt bekommert, te meer men toereede, om die in andere geweeten des werelds uyt te breyden. Een selfde windt heeft een vloot van honderd en vijftigh scheepen, gelaedhen met koorne, uyt d'Oofflèe oovergebragt, 't welk door foo groote graetigheid der koopliuiden of t'ondergehouden, of nae anderegeweeten wijdten en fijdt ver- tiert wierdt, dat de graeuen binnen's lands dienthalven niet in 't minfte verflapten: 't gheen echter onder de voordeelen van die Republick gereekent is, en niet alleen de buytelandtsche winften, maer ook om dat de nootfackelijkheid die laften dermaeken verdeelt, dat se alle veel gemakkelijker leeven konnen, dan die de landen bearbeyden. Daerenbooven wierden 'er scheepen gefonden door de Middelandtsche feee, nae Konstantinopol, en nae de haevenen van Syriën en Egypten, en de ey- landen van d'Archipelagus, onder de vlagghen en op den naam der Françoïfen, of des Engelschen Koninghs, mits welke den Grooten Heer- dien van Hollandt verfiekerheit en vrygeley by oopene brieven vergunt had. Echter hebben se fijgh niet konnen waghten van, of in de handen der Spanjaerden te vervallen, of, foo fe, om die te mijden, fijgh op de kuften der Mooren, of onder de Turkféroovers vervallen faghen, hen in den mond te loopen, die, terwijlse alle onder elkander vyandt fijn, hen voor vyandt weghnaemen: met des te schrikelijkergevaer, om dat het geval dier oorlooge, wanneer het meest verschoon, van vryheyt berooff. Waer in men wel te reght de gierigheit der koopliuiden beschuldighen magh, die de scheepen, onvoortien van volken waepenen, foo veelerley gevaere ten prooye fonden, en selfs geene handthaevers hunnes reghts aen de hooven der wostelinghen houden, fijgh genoegende met hunnen toelught te neomen tot die, welker gunft sy aan eene sijde verfoekende, an- dere des te meer verbitterden. Gemerkt de Hollanders de Françoïfen en d'Engelschen gevolght fijn, gelijk sy in voortijden de Venetianen, fee- dert de Christhenen hunne tweedraghten eygene belangen meer dan d'allerheiligste bondgenootschap dier naeme beforgt hebben. De self- de Lente, en de geheele volgende Soomer, fijn 'er ten minften tagh- tigh scheepen, alle van bequaemen groote, nae verre geweven uytsgeveaen; enighe nae de goudkuft van Ethiopien, andere nae Indien en de Molukken, sommighe nae Amerika, 't welk of onder onfen fighteynder geleeghen is, of door de enghte der straet Magellaen beeftlyt wordt. 't Is geenints nieuw, dat onder veene aanflaeghen enighe quaelij uytvallen. Waarom een der Zeeufche scheepen, die nae Indien gefonden wierden, onder Engelandt, met het roer aan de droogghten vaft geraekt fijnde, of, om dat het quaelij was gebalalt, ovverhellende, door alle de poorten van 't geshut, toen juyfl oopen staende, foo veel waerters ingekreeghen heeft, dat het schielijk quam te sinken, en met de menschen selve en magheygh geldt te blijven. Schaedelijk is ook geweeft de fluutheyt van Bal- thâar de Moucheron, die, een koopman sijnde, fijgh onderwonden heeft den Portugijzen en Koningh Philips t'ontwendigen een eylande, in de Ethiopien fee, geleeghen voor de kust van Bennin dicht by de Mid- dellijn, genoemt het Prîñen eylandt, niet onvruchtbare in sîgh sîlven, en gerieffelijk voor de scheepen dien wegh vaerende, meertoelghom sijgh aldaien.
DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 331

1598.

aldaar een nieuwe heerschappij op te regten, 't welk de Staaten en Maurits hem op zijn verzoek tot buyt gescronken hadden. Ten dien cynde ligt-te hy tweehondert soldaeten en bootsgefellen, met breede hoop, dat yder van haar feshondert guldens jaerlijx inkoomen befitten foude. Oover deefe heeft hy gefelt Iulian Kleeraeghen, hopman van een ongerusts geeft, en selfs fijn vaelderandt nogh fijnhe Ooverheeden niet al te getrouw, als dien men befohidighde dat figh in de partyfchappen onder Leicester, niet foo feer door eenen blinden yver, als met voorbedachten raede, om 'er figh van te dienen, hadt ingefteeken, en andere jongelinghen, zelfs niet bequaem tot bewint van faecken. De beginfelen noghtans scheenen wat goets te beloooven; want hebbende door behendigheid, onder voorgeeven van een gafmaal, de voornaemfte van 't eylandt in hunne scheepen ge-lokt, deeden sy hen den eedt van getrouwheit aen eenen befonderen af-leghen, daer by doende de hoop, dat de vriendfchap der Hollander den Portugijfen reedelijker dan die der Kaffiliaenhen fijn foude, en d'inboorlinghen een faghter dientbaerheit te verwaghten hadden. De landen waeren nu reets befaeyt, en andere faecken schikten figh wel: maer de Priester der plaetse noopte d'inwoonders, die dogh uyt figh felven, om 't geen hen langh te vooren was wederwaaren, alle onverfoghe dinge vreeden, tot waepenen en morden: door dien aendrijven, en, nae dat hy in hechtenis genoomen fijnde, als onder fchijn van rechts, met de doodt geftraft was, door dit vonnis wierdt de gemeene meenigte foo verbittert, dat de vreede en vergiften, die sy geveinft hadden aen te neemen, onderwijlen maer voor eenen korten tijd, tot eenen geduerighen toelegh van oproer gedient hebbe. Dogh d'afgefonde van Moucheron, ten deele door laeghen omgebragt fijnde, niet fonder vermoeden op Kleerhaeghen, als of hy die hem in de kaert keeken hadt willen van kant helpen, en d'overgebleevene door hunne tweedraght alle forghe om figh te ver-fterken verfloffende, maekten den vyanden des te flouter, om teeghen op te ftaen. Kleeraeghen ook ten laetften neevens andere, door fiekten gefprooten uyt d'ongemaetighiteit des lochts, gefnorven fijnde, en maer weynigh gefonde, die behalven hunne scheeps koft niets ooever- righ hadden, verhelen fe, uyt vrees voor onderftant, door de Portugij- ffen uyt de naefte eylanden en de kult van 't vafelandt opontbooden, hunnertraegh en achteloos opgemaekte veftingh: wanneer te spaede man- nen, waepenen, leevensmiddelen jae ook vrouwen, op hoop van voort-teelingh in de nieuwe beplantingh, uyt Hollandt aenquaemen. Hieren-tuifchen bleeven d'Engelsche niet ftil fitten, fijnde de Graef van Kumber- landt met veertigh scheepen van befondere gevaeren uyt Engelandt nae Liffbon, 't welk hy befette, ten grooten voordeele der Hollander, die, terwijl de Portugijfen beflooten waeren, den handel in Indien alleen inhadhen; en niet min ten blijklikhen bewijse der swakheit hunner vy- anden, die niet darrende een einighe vloot seeroovers van hunne kult verdrijven, aen de heerschapp der fée, van soo oude tijden af door hun befeeten, in 't toekomende waihhoopen. Van daer door de Gelukkige eylanden nae Amerika gefeylt fijnde, heeft hy d'overvoerders van 's Koninghs goudt door schrik binnen gehouden: maer korts daer nae een ey- landt, Porto Rico genoemt, belpronghen en ooverweldight hebbende, genoe gh de figh alleen met alles van daer te rooven, 't fy hy, verfwaakt door meenighvuldighe fickten der fijner, is genootfaeckt geweet van daer te vertrekken, 't fy hy, gelijk meer andere fijner landtsfluiden voor hem niet geweeten hebbe figh van de veege te dienen. Maer dien van Hol- landt wierdt de schaede op hunnen Ocean betaelt gefet, gebruykende de

Tt ij

vyandt
vyandt de see niet anders dan om te rooven, dat hy al voor deeven uyt Duynkerken, nu in 't Kanael dicht by Kalispleeghde. Door welke fier-
te de vijftchers, en andere schippers, die 'telfde geweldt gevoelt hadden, 
getroffen fijnde, de feeholpluiden bechuldighden, dat ze'nt onmoeten der 
feeroovers niet en fochtgen, als die fefden dat twijfelt met opfet om 
te sterven, en figh voor hunne doodt te wreekten, voghten. Diesfoht 
men middelen om dit onheyl voor te koome. En men vondt er, 
de oordeeleden, men behoorde swaer gelaede fheimpen binnen 's vyandts 
haevenen te laten finken: maer de forghe was, dat het geweldt der fee-
baeren en der winden, gekhelpt doen menchfchen arbeidt, alle swaerte, 
hoedaenigh die weefen moghte, foudwe weghfpoelen. Men vermeerder-
der derhalven, met het aenbouwen van nieuwe, 't getal der fheimpen, om 
dicht by 's vyandts kuft op de waght te legghen, en 't uytloopen te pa-
fen, en om andere ongewaepende te gelelyden. Eeneigh der felver wyerdt 
gelaft hunne rooofneffen nae te ipooren, en op see te kruiyfhen: en aen 
Pieter van der Does orde gegeeven, om, met een tamelijke vloot, het 
Kanael te veylighen. De voornaemfte forghe der Staeten was, met het 
verfwaeren der oorlogh e teegen haer, ook te gelijk de gemeene inkoom-
ften te vermeerderen: 't welk van de gemeente, kundigh der gevaeren, 
goeuwillig aengenoomen wyerdt: behalven dat binnen Uitreght derme-
nightlye de nieuwe belafsingen wrevevelmoedigh wyergerde, foo langh de 
kerkelijke inkoomsten, welke d'andere Landschappen ten gemeenen not-
te aenleyden, door befondere wyerden ingehouden. Ten tijde der eerfte 
infellinthe der Christelijcke leere, en vervolghens wanneer der yer meer 
meen en meer aenwakkerde, hadt die fladt, beroemt in ernstighe Godsdiensf, 
verfaemt eenighe inkoomsten, om welke verfcheyde faemeningen van 
mannen en douhters, afgefoond onder benaenmighen van deele en ge-
ne heylighen, figh in eene godtvruchtighe leeddighheid fouden onderhou-
den: welke middelen naederhandt aengeleght fijnde, om huysgeffchen 
vanden kinderden ontlaften, hun oudt gebryuick feeker nu al voor langh, 
dogh, 't weefen van den Godsdiensf door deefse oorloghen verandert 
fijke, ook hunne gedaenfte verlooren hadden, terwijl die ten deele tot 
voortfeettingh der jeught in haere letteroffeninghe aengeleghen, ten deele 
door dlllevervaddighste bycken, dien fè door gunft of geldt waeren toe-
gevallen, daer uyt figh felven mettende, in ooverdaet en dertilte ver-
quift worden: en deefse nochtans, op den naem van Geeflijckhen, hebben 
in de vergaedering der Staeten's lands van Uitreght, en der gecom-
mitteerde Staeten, d'eerfte stemme, en met het selfde reght als den ge-
heelen aedel, als het derde lidts, waer van de fladt Uitreght het eene ge-
dele, het andere de mindere sleeden maeken. Swaerlijk heeft het ge-
fagh der Vereenighe Staeten en des Prinfen de verbolgenheit van't graeu 
hier teegen, die nu ook door voorbeelden te duchten sünden, konnen be-
sfheidighen. Koningh Philips hierentuulichen hebbende, foo hy beft kon-
de, ordre op de geldmiddelen gefelt, vordererde, te gelijck met de drege-
menten der oorloge, de bekooorintheen tot vrede: en, dewijl in Ne-
derlandt foo wel krijsvokalks geldt gebrek was, en fijn grootte vertrou-
wen op den Spanjaert rufte, fondt hy boovende nieuwe wervinghen, die 
on en omtrent de grenfen der Nederlanden gedaen wyerden, nae Kalis 
achtendarigh fcheepen vol volk, fijnde een gedeeltie der vloote, welke 
wy verhaelt hebben dat door fform van den aenflagh om in Engelandt te 
landen wyerdt verteeken. 't Bevel oover de regementen (deelde waeren 
vier, elk van durynt koppen) wyerdt gegeven aen Sanctius Leiva, 't be-
wint oover de fcheepen aen Pretendon. Dees heeft met een voorwindt, 
geleidt
DER NEDERLANDSCHE HISTORIËN. 333

geleid door een Hollandtich overlooper, de meeste binnen de haeven gebracht, terwijl de Hollanders, in 't Kanael op de wagh leggende, door heevighe teegenwindt, achter uyt geraekten: die echter ter nauwer noodt opgekoomen fijnde, eenighe weynigh, die de haeven nogh niet beeleid hadden, op de kust deeden franden. Want de Spanjaert had dien laft ontfangen, dat hy, wen hem-de vyandt te vinnigh perfte, fonder op 't verlies der scheepen te zien, 't kriegsvolk foudo uytteften. Een der sel- ver wierd 't verooverd, en den gevanghenen, teegen 't gebruik der fée oorloghe, 't leeven geschonken, om dat de eerste hitte met beraedtlaen oovergegaen fijnde, daer nae te woeden al te onmenschelich scheen. Maer die de haeven gekreeghen hadden, fijn ten decle, naerden de Hooghd- duytscje en de Deenen tecken gaan, datse voor deeven uyt hunne haevenen gelooopen, en in Spanjen angetaet waeren, met toelaetingher de Hollanders, den Ocean oover nae huys gekeert, loopende 't gerucht dat d'oorverighe op nieuw gewaecept wierden, en door een grooter vloot, die men in de Carogne foudo toeruften, eenen nieuwen oorlogh ter fée te waghent flonde, gemerkt het befit van Kalis binnen weynigh daeghen veranderde. Eer langh daer nae fijn twee scheepen, die uyt de selfde haeven ter fluuy de reyfè nae Spanjen hoopten voort te fetten, dien van Hol- landt in handen gevallen, fijnde waeren gelaedem met koffelijke koop- manfchapen, en hadden op veele foldaeten, die des oorloghs moede, en door beloonghenen verfaeëd, nae hun vaderlandt en hunne ruff vertrekkien wilden. Noogh vondt men in de selfde bievren, waer in de gemoederen bepeurt wierden, benevens eenighe schenkaedjen van fleed- en, gefchikt aen Fuentes, welke Maurit's aen hem te rugh gefonden heeft. d'Aenoomft der Spafenfche foldaeten is den gemeenten allesfints niet ceven aengenaam geweest, uyt haet op hen en den oorlogh. Maer den Aertshartogh blijde oover de verkregene faeken, welker behoefte alle dinghen door gevoelen of vrees voor onheylen getroffen had, de- de de faemengerotte muyster tot Grave om wanbetaelingh, door den dienft des Graeven Harman van den Bergh, van eenen scheyden: hoevel uyt gevangenen en bievren is gebleken, dat, met fijnde te vreedte fijlennen, veele andere hun misnomegen tooden, en door fulk betaelden als met woek- ker gelden party in de selfde behoefte fleeken bleef. Dit is geweest den ftaet in beyde de Nederlanden, voor de verandering der faeken die al- daer gevolgt is. Want de langh gedreeven onderhandelingh tuschen de gefanten van Vrankrijk en Albertus was nu tot op grootte hoop van vreedte gevorderd. En de Koningin van Engelandt hadt ook derwaerts gefonden Cecil, foon van Burghley, Raedt in haeren gehymen Raedc, en neeven hem Wilkes. Weshalven de fæe elfs de Vereenighde Staa- ten aenporde gefanten nae Vrankrijk af te veerdirghen: en niet min be- geerich was Elisabeth, dat de selfde met volmaght voorfien wierden, om met haere gefanten naer eyich van faeken oover vreedte en oorlogh te be- raeedtaen: 't gheen men ongeraad gevonden heeft, op dat niet strax fy, indien't verworpen ongeoorloft waere, door koninglijck gefagh ge- dwonghen wierden. Dogh men beccheyde twee gefantschappen, met een aenvinelich gevolgh, welker een nae Engelandt foudo vertrekkien. Dit is bekleed door Warmond, van wien nu meermaels gewagh gemaakt is, als fullende aldaer aengenaam fijn, om 't geheughen van lijsten toghe naet Kadix, neevens Hottingha uyt Vrieslandt, en Joan van de Werke uyt Zeelandt. Nae Vrankrijk fijn gefonden juftinus van Nassau, Ammirael van Zeelandt, en Joan van Oldenbarneveldt, Raedt Pensionaris der Staa- ten van Hollandt, een man doorweekt in de kennisse van de Republijk Tt iiij fijnes
Hugo de Groot Sevende Boek

1598.

334

fi Jies vaederlandts, en dienvolghende van foo groot een gefagh als yan- 
mandt door vernu of nyverheit in eenen vryen Staat ten uyfritten bercy- 
ken kan. En ik, onder veele andere faeken, finde my ook dit te duchten 
staet, dat, wen eenige vreemdelingen mislichien deefe onfe blaederen 
mohten in handen koemen, die figh verwonderen fullen, dat naemen 
vanden dien uyfleckenden luyfuer, die ook onder hen beroe Of foo 
velen in 't beschrijven onfer gefchiedeniffen verhaelt worden. Maar de groot- 
teverfcheydhn dier reegeringhe en aller anderer fal my verdaechighen. 
Want wanneer verhaelt worden de handelinghen der steeden, welke by 
den Raedt of't volk geregeert worden, en 'er voorvalt eenigh oordeel 
of befuyt van ongemeene dapperheit en schrander beleid, is 'er gunfli- 
ghe gelegenheit om den aenraeders van dien met dankbaar geheuhen te 
gedenken: en ook blijven de Bedienaers in faeken van groot belang in 
Koninghrijken niet verborgen. In Hollandt worden alle befuyten 
schrijfelijk opgefellt op den naem der vergaederlinghe, fonder te gewae- 
ghen van haere uytvinders, die, schoofk u bekent fijn, niet mooghen 
genoomt worden, of men fchijnt met eenen eerflighe gelegenheit tot 
vleery gefoght te hebben, behalven dat daer door veele andere, die den 
gloryrijken lof van andere als een verwijt van vaddigheid opneemen, figh 
gebelght houden. De Gefanten nae Engelandt vertrookhen poogden de 
Koninghinne door veeleley beweegbreeden van vreedehandelingh af 
terfchikken, haer ook aenmaenende, fy foudt den François, aengaende 
de verfochte hulpe, eenighfins te gemoet koomen, en hem, die uytfith 
selven genoegh was aengemoedicht, door haere gefanten verder opwekken, 
on de leet en de fhaarde hem voor deeven en maer onlangs aengedaen 
liever dooroorlogh te verhaelen, dan den ongeruften aerd fijn onderdez- 
nen in wendighe beroceren over den halte te breghen. En nae dat fe, heb- 
beende, volghens de gewoonte van dat Hof, den knijt gebooghen, haer voor 
de reets genoopte walletden overvloedig bedankt hadden, vervolghden fe: 

Alle die uyt eenen regthverdighen oorlogh tot vreede genoodight worden, 
bebooren tooverweeghen, of de vreede, die men hen aenbied, een 
vaere en beftendighe, of een bedrieglijke en onfekere fy, en of in teegendeel 
den oorlogh voor hen vroevelijk en haccelhck, of veylijker dan de vreel- 
de fy. Want te vergeefs pooght men de vruchten eener rufthe smaekelijke te 
machen, waer't niet veylijgh is te ruften. U, Koninghinne, fceekt de 
Spanjaaert, fchijnt men, tot vreede te bekooren; hy, wiens trouwloosheer, 
verfchelpt met onmenschelhck waeden, en wiens heersfichht om allen 
vorften de zee te fellen, het onmooighe is, dat wy befchulighen, naer- 
dien fijne leermeesters voor al de weereldt leeren, dat men huyden van ver-
fchillenden Godsdiens nogh trouw, noch eenigh goddelck nogh men- 
schelck regth boeoft te houden; andere fclvs ook niet ontweyfen voor te 
geeven, dat het beftier van deen oorlogh niet met den welken eenen 
gemeenen op- 
pervoorf voorfien heeft, en het ten dienste der Christenweereldt streikt, 
dat in het Heel-al buyten de Spaenfche moonegent geene andere heerschep- 
py gevonden worde. Dan indien't van nooden waere andere Vorften te 
vertreeën den ondraeglichen hooghmoed des huys van Oostenrijck, welke 
dien fijnen geflaght boeck met het uyterfte van Kadix, door onfekere ver-
bonden, ten dien eynde nu foo langh aan den anderen heugt, op dat hy, 
al't gheen 'er tuifchen de beyde paelen van Europa is gefeelen, voor soo 
veel't nogh fijne macht niet onderworpen is, voor wyandt bonde, u fek- 
er te verhaelen't geven hy dienthalven hebet geleeven, 't gewaer dat hy 
hebt uygefau, waere onvortolighe. Want, onferfelighe Godt, foudt 
men ook konnen twijffelen, wat gedachten by nu hebbe, die meer dan een- 
mael
mael heeft gesoëgbt dit Koninghrijk door vlooten t'ouwerweldich, die de volken deefcr heerschappy tot weederhauwningen gewaepent haeft, die oo- ver alle recht en biliikheid soo verre is beem gestapt, dat hy noordencaers en vergifters teegen U geheylight hooft heeft wygeleöde? De onde oo- sachen blijten, en Ghy en hebt niets in 't allerminfie van wve Godt swrucht, nogh by van sijne gierichtheid verandert. Dees schijnhy U met een recht- veerdich en godtvruchtighe gemoed eenen biliikhen wreedte te sachten, of en is 't niet, op dat hy den oorlogh, die nu met wve geleegentbeedgen gewoert wordt, by op de sijne voere? Derhalven sal hy, als die alvooroes tot eenen waften reeghel of genomen heeft, op den grond der teegenwoor- ghe sachen altoos eenlaeghen van grooter gewigt te bouwe, de rijdhen beleaghehen: en sullen wy, in soo groot een gevaer, ons door een vaddighe ruft laeten verlokaejen, om, naerden wy niet gesaementlich komen, wanneer onse bondgenootschap, 't eenige waeromby wensicht, verbrooken sy, elk in 't beender ingeswolghente te worden? Beeter deeden al onde volken en Koninghen, die, al eer se selfs nogh aangetaft wierden, de heerschappen die hen te geweldigh toenaemden, by tijde teegen traeden, op dat niet d'oo- verige hšmth bedere ooverzomen wierden. Sy wiffen naementlich, dat men somtijts oorloogh voerde om vreede te hebben, somwijlen, om dat men dien niet hebben kan. Want gelijk waeter en uer, twee hoofstof- fen frijghd van aert, altoos teegene een gekant fijn; soo ook is 'er tuschen hen, die begeeren oover allen te heerschen, en hen die geene anderen dienen willen, eenen altoos duerenden en onsterfelijke oorloogh: in wel- ken figh te wreekhen immere te paede koome, fijnhen dereygenen wyand eerft op 't lijf te vallen een saec niet min vol glory dan voorfichtighed ge- oordeelt wordt. Want de reegeringh en de waepenen fijn den Vorsten van den heemel niet alleen gegeeven, om onregtveerdichbeeden te straffen, maer insonderheit om die voor te koemen. En selfs beschermt hy figh niet, die met figh te beschermen vernoeght is. Straffeloosheid frekte mar om quaedt- doenders in hun metwiligh opset voort te drijven. Philips dan sal, 't sy om ons t'onder te brengen, of wat den heemel oover ons ook moght beschooren hebben, onder voorgeeven des Turxen oorloogs, of wel eenig- ghen anderen dekmantel, niet waften te waeter en te lande gewaepen op fijn voordeel te loeren: en by figh soo gewaepent boudende, kan Engelandt nogh buytien wreefe, nogh buytien koften blijten. Dit alleen is hier de vraeche, of gewaare te vreefen, of die af te keeren en een werk van meerder dapperhyst fj; en of 't reghtmaetyger is de schattinghen fijner onderdae- nen, dan den buyt der vyanden fijnen behoove te gebruiken. 't Is onfe measuringh niet, Koninghins, ons voor U op onze bondgenootschap te be- reamen, die d'eerste aan U door ontelbaere weldaeden verplichte fijn; en U mischien is 'er eenigbsints, dogh ons, die en dankbaar fijn, en gehouden willen weelen, ten hooghsten aengeleegen, dat die niet verlooren gaen. Soo wy tot vergeldingh der fevors yet van onfer fijnd geëdaen hebben, 't wel, naerden die teegenwoordighe laffen niet toelietue iets meerders te doen, om de volveerdighed onse gemoets, beboerde aengenaem te fijn, dat sal met meerder billikheid van U in geheughen behouden, dan van onsgegeheid worden. Dit steecker is baerlijkelijk, dat ook wve voorfaeten, van de Nederlandtse volken, om bunne seeden en gelegenheit, dit gevoelen gebadet hebben, dat se ben tot vrienden of tot wyanden te hebben, een groot gewigt van onder sachen oordeelden. Maer seeder ghy de glorijryke daeden waer voorfaeten, soo seer door meededooghen en door weloonden, als door alle andere denghen, oevertroffen hebt, fijn weele oeververweninghen den Fraans, weele ons, en geene min doorluchte U en den wven toeg- vallen.
vallen. Het toekomende geval faert God, den beleyder aller oorlogen, in banden, die ons tot nocht, ook teegen alle menschelijke hoop, sijn gunst bewijst. Maer voor soo veel het oordeel der toekomende dinghen den wijn- ten toelaeten is, al't gheen waer om men sijn in oorlogh magh overtrouwen, onse burghers, onse middelen, onse plaatfen, de beroemde dapperheit onyes weldtsbeers, die onder ons in geenen deele vermindert sijn, konnen ook vermeerderen: de wyandt daerentegen heeft niets, dan onse scheydingh, waer door hy kan grooter worden: en boe sijn beerschappy sijn wijdertwigt breidt, hoe't den eenen of den anderen landtaardt lichter vallen sal, in een groot en ooverlafsghe rijk het jok der beerschappe af te werpen: door welken toeval soo hy sijn 't eenigh daarhe belemmert vindt, hebben an dere Koninghen niet gereeders, als maer de maete te stellen op wat middelen fy sijn voor 't toekomende verfeckeren willen. Dogh't geen men is gewoon hier teegen te jeggen, of te denken, dat niemant behoort sijn in eens anders sache en gevaer in te wikkelen, is, soo men't wyten magh, een onbarmhartig sijn ghebben, frijdigh teegen alle menschelijke, frijdigh teegen de glory der Vorsten, wien fy, soo hen't weloonden wordt ontjeght, hun grootste voorrecht beneemen: laer dat secker plaat hebben, wyemandt voor sijn felven niet en doet't gheen hy een ander toereekent. Met woorden is't om ons, met de daet niet min om Engelant te doen. Want die willen dat de Hollanders in gevaer sijn buytten hen, doch staende blijven om hen, deef sekkelen wyenigh dat niemandt eeven licht de gevallen, als sijne egyene begerlijkheid beelden kan bepaelen. Sal dan onsen ondergangh we kraghten eenighsints verlerken, of denwyandt 't minste sijner beersch-fucht intoonen, of sal, gelyk net meerder waerheit niemandt twijfelt, den brandt, wannear hy ons verfonden heeft, niet in Engelant ooverliefde, dat gelijkt'r in rijkdom niet van de minste, soo ook in gevaer het naeste sijn fonde? Derhalven overweeght wat onderscheyter is, te weeghten op den Hollandtschen boodem, of op deese kuft, voor deese frandten en kaafelen: en ons tot bondigenooten ter beschermingh der gemeene behoudens is te hebben, of den Spanjaert ons, ook teegen wiljen dank, tot weertuyghen sijner onreghtweerdigheid gebruype. Want indien wy de drie volken, die in dees tijd't aller meer in thee vermoogen, de Hollanders onder den Spanjaert verwallen, beoeft men secker niet te twijfelen of sijn en laatten eener oorlogh op den hals der Engelschen, die alleen den Ocean en hunne vlooten tot wijnghen hunnes rijx hebben: en daerbeeens, dat geene andere Koninghen by Philips in rijkdom haaen moogen, wannear hy eenmaal sijnse schatten uit de nieuwen wereldt en wyt Indien, die hem, feedert het ooverheeren van Portugal, tot nogh toe door den oorlogh sijn bekommert geworden, hebbe verseckerkt. Dys sal, naar dat sijne kraghten, die tot op dees tijd't minder dan sijnen haet geweest sijn, hemten vol- len vermoogen fullen, 't den Engelschen niet meer geoorloofd weeven ergens te verblijven, dan 't hen nu geoorloofd is in Duyschland, van waar hy U door gekocht plakaeten, als hayloose en minfaedige, wy alle de land-paelen heeft doen verbranden, en U, soo veel in hem is, buyten allen handel met menchen soekt te verdrijven. Maer't gheen ons smert is dit, dat wy booren hoe 'er eenige sijn, die door heymelgelyke reedenen onsen Staat den lafer van een baetelijc voorbeeld aenwijzen, en alsoon ons als minfaedige een waerfpannigheid voor Philips betichten, dogh wien ter gynckt fy fulk een rake voeren, dient niet ter sache te jeggen: dan veel eer, dat fy door onkunde van saken niet en weteen, dat, 't gheen in Vrankrijken in Terlandt alleen wyt sacht tot nieuwenigheid bepaen wordt, de Hollanders daer toe door eene nootfaeckelycket, soo soo yetster wereldt, is te ver- antwoord-
DER NEDERLANDSCHE HISTORIËN. 337

antwoorden, gedrongen geweest zijn: met welk een doorstaande gelaat, fonden zij ons anders te eene louter darren naegeeven 't gheen Koninghen door waepenen, schriften en verbonden voor goed gekeurt hebben? 't zij ghebleven in den eygendom ouder vooronderen, de wybeitt: van dit woordt hebbe niemandt eenen afschrik; 't wij hebben gelaofd die allerbloeeyens te zij onder een wetelyk Vorstendom. En ooverstijx zijn 't wij ook voor geen wytheemsche heerschappen beschroot geweest: en ook nu, soo ye maet de kiemen, niet de naeuen inflet, worden wij gedaet door eenen. Voor ons, voor U, en alle andere rijken, Koninghinne, is 'er geen anderen bandt om den onderdaenen in ghoofoamaat te bonde, dan bent te leeren met den tegenswoordigheen flaat van reegeringh te vreeden fijnde, nae geen andere om te sien. Dan bedenk hierentusschen ook, hoe veel schadelijcker voorbeeldt by invoert, die, gelijk hy, gedreeven door een oovermaatighehe heerschuyt, fijgh felen een vyvwillige flaeghery op deu bals ghebaelt heeft, arbeidt om alle Kroonen onder het Aertspriëstederdom van Roomen te doen buyghen: en voorwaer niet alleen de volken, die hy door spilpenninghen gaende maekt, maar ook den Koninghen felfs wierfspan- nelinghen noemt. Deefen fullen nimmer oorfaeken nogh dekentels tot oorlogt ontbreeken; maer dat hem de hoop 't eenighe daeghe ontbreeke, flaat, naeft den onterfelyckhen Godt, in uwe bandt, Koninghinne, soo ghy liever hebt met ons, die bereedt fijn voor de trouwe aartent oude boudtgenoetit 't wyterfe op te fetten, fleghe te verooveren, dan met het bederf uwer vrienden 't gezwelt des wyandts uyt te breyden; en de glory uwer faande- vhaftigheit te hanthaeen, dan de vruchtten uwer weldaeden te vernieti- ghen. In 't beraedtsflaan was het hof verdeelt, en de gevoelens weeder- lijts onderfynet door aenfienelijcke hoofden, welker feeden en geneegent- heeden te kennen niet ondientigh fijn fal, op dat blijke, hoe den aertd der raedtslyden heerfch otter de gemeene beraedtsflaeinghen. Efex, wien, gelijk wy nu rechts gefecht hebben, om fijne jeught en gloryflucht, de hitte in de boeef fyn, was in 't spillen ooveroordigher dan fijne vae- derlijke goederen toelieten, en hebbende met het winnen de gunst der eedelen, der gemeente en der soldaeten, een goed gedeelte fijner mid- delen verquit, hy gh een hoep in de vrede, groot vertrouwen op de vriendschap der Hollanders: weshalven hy, opperveldt deer der Ko- ninghliche leeghers in Engeland fijnde, uyerigh voor den oorlogh yver- de, drijvende dat men uyt den oorlogh niet fcheidhen konde, fonder dat de Koninghinne te gelijk de fekerheit van haeren Staat, haere achatber- heit, en haere gedaene koften in gevaer ftehde. Burghley in teegendeel, eertijts van een burgerlichen flaat in het hof en tot de hoogheit van op- perchatmeester gereom fijnde, quam door fijne raedtsame deunheit in 't beleggen der geldtmiddelen, infonderheit nu in fijne laatfte jaren, feer wel over een met de fpaerfmaat fijner meesterfey: en hebbende voor figh selve groote rijkdommen vergaerd, was hy in langhduerighe erwa- renheit van faecken verouderd, en hier om door achatberheit de gunst des anderen booven 't hooft gewaffien. Dees, met eenen ophef van flaekte- lijke woorden, de Christelijcke eendraagt roemende, verhaelde wijltu- tigh, dat men onder de haecelijke wytkoomsten der beraedtsflaeinghen, 't godtvrichhijfe en 't eertijke voor 't fekerfey boordeo te volghen: en eyndelyk het teegenoogdigh voordeel booven onseckere giffingen te stellen, fullende de vrede niet meer den wyandt, dan den Engelschen doen toeneemen. Of waeren de krachten des waederlands hen soo wey- nigh bekent, dat het niet dan met het believen der Hollanders fonde kon- nen behouden blijven: daer ondertusschen en den Francois door gemeene vreese.
1598. vreeën, en de Hollanders felve Godsdiensbalve, door banden, die meer
vaaligheyt uyt den nooddswaagh, dan uyt kracht van verbonde hadden,
tegen't gevaer verkocht waeren. Ie dat den Spanjaert, uyt eyghen
onderwindingh lijnere vrijeheid, en de weercfannelingen in Terlantd en
alle andere wambedryven, in vreede geenen rugh-vindinge, uyt fijg fel-
ven rußen fouden. Elisabeth, 't fy in der daelt niet weetende watte be-
fluyten, 't fy uyt vrees voor vreede alle andere facken begeerende uyt te
drukken, heeft gantwoordt met een gefloghte gemachteegh. Dat fe
van afrbeginne, niet fonder voorgaender raedplegingh met hare bondge-
nooten, bat willen befluyten: dat haer van hunner fijde aenuenaaen was,
fy haer buune meeninghe verklaert hadden. Dat echter den Fran-
cois en fy geen geringhe oorfaeken hadden, om fy uyt den oorloogh
te begeeven, of waeromfe figh op de vreede vertrouwen moghten, wen
de leegers van kant gefonden waeren: gemerkt de Spanjaert, naer-
dien hem de Nederlanders hadden afgeswooren, Vrankrijk hem ont-
widligt was, en door foi veele andere verlieften, fijne voorbighe
loop dapper besnoopt hadt; en, wenn hem luyfe de waepenen wee-
derom aan te neemen, haer de felfde Godt, het felfde reght, en
de felfde krachten, des nootds fijnde, niet ontbreeken fouden. En
fom fone wilde aenrentinghen, om haer in waepenen te houden, men
haer meerder verfiekeringh, dan tot nogh toe, bat behouden aan te
bieden. Op welke woorden de Grooten in Engelant gesehen uytleygh maak-
ten: dat 'er niet onblijkker waere, dan de Koninghinne, nu door knib-
beleryen, dan door geveynide beeden, haere vertrouwde penninghen
t'ontouden, daerfe dogh oopentlikh door den rijkdom hunner fteeden;
en hunner fpaerkiif, die felsf tot fchenkayden genoogh voorfien was,
weederleydt wierden. En niet min ondraeghlijk, dat fy, om welke
wille d'Engelfchen den handel op Spanjien derven moeften, hun gewin
booven 't uytthongen des vyanden feldhen, en alfo met den oorloogh
handel dreeven. Ten laetften wierdt de vreedehandelingh uytgefeel, tot
dat de gefantens van weederfijden fien fouden, hoe de facken in Vrank-
rijk gefchaepen fouden. Derwaerts wierden door de Koninghinne geflon-
den de voorherhaelde Cecil en Wilkes, by wien de hoop tot vreede, fee-
dert de onderhandelingh tot Sant Quintijn eenighermaeten verkoelt was.
Want de Spanjaerts hadden voorgegeven, dat fe onder den naam van
bondgenooten, die figh van de Françoitsche vreede fouden moogen die-
nen, dese alleenlijk verfondende te begrijpen, die den Roomfchen Gods-
dienst volghend. De Hollantche gefantens, opgehouden door teegen-
windt, fijn een weynigh lichter aengekoemen. De Koningh onthiel d'figh
toen ter tijdte te Angers, figh benyverende in 't bevreeghen van Bre-
tanjen, 't welk den Hartogh van Mercur, Prins uyt den huyfe van Lot-
teringhen, nae dat de partyfchap was verfotven, tot nogh toe in fijg
weldt hieldt, hebbende aen den Spanjaert oovergegeven de haeven van
Blavet, alwaer hy, om de naeyberty der fée bequemelijk onderfiant
konde inbrengen. Maer die, fiende 's Koninghs leeger gereet, en fij-
ne genaede voor hem oopen, nogh onbewust, dat, wanneer den oorloogh
ten eynde loopt, deleactte de schult van allen boeten, maakte fijnen toen
op genoeghaem voordeelighe punten, en met glimp van eere. De Ko-
ningh leefde toen juyst buyten huwelyck, hebbende verlootten Margarita
van Valois: dan Gabrielle d'Estree, Juffer uyt adelijken huyfje, gelijc
uyt de armen des genen aen wien fe verloofd was, hadt fijn gemoet, dat
fijg, onaengfen den oorloogh, lichelyck door liefde bedeuen liet, en door
haar schoonheit, en door haar minnetrecken, en liefkoefyren, soo ge-
weldigh
weldig ingenomen, dat se met den titel van Hartoghinne vereert wierdt; en 't gheen in Vrankrijk niet nieuw is, een byfit fijnde, figh booven de maht een wettelijke gemaelinne verhefte. En dece fierd ook gerekent onder eene der oorfaeken, die 's Koninghs gemoet tot vreedee ver- murrwt hadden, om hære minneveught gerufter te genieten. Sy hadt eenen soon, toen vier jaren oudt, by den Koningh, genoemt Cæsar, dien de Koningh aen Merceur (dees hadt ook eene doghter, die naeulich uyt hære kintiche jaren getreden was) door huwelyx belofte tot wors- gher toeeyde, daer by doende eene somme geldts voor Merceur, en voor synnen soon het Hartoghdom van Vendofyne, met het Stadthouderschap van Bretenan. De Hollandfiche gefanten aengekoomen fijnde, vinden den Koningh belemmert met dece faeken, en te gelijk met de Spænfsche vreedehandelingh, en evenwel, om mooggelijk dece vruchteloos quam af te loopen, de Staeten van Bretenan beroepen hebbeende, beeftig met de bereidtenlen tot het belege van Blavet. Sy wierden voor den Koningh gebraght door Buñeval, die, bedreeven in de faeken aldaer te verhan- delen, daer by was, en om den Koningh mer raect te dienen, en hen ten beften te werken. Nae dat de groetenis met alle beleeftheit en fon- der hoogmoedt was aengenoomen, begin Oldenbarneveldt, nae fijne gewoonte, met een flaatelijke en beknopte welbreekheyt, de hoop des bondgenootschaps te verheffen, op foo onlangs gemaakt een verdragh aen te dringhen: in 't onderhouden des fêlven af te vorderen trouwe, waer door de achtabaarheit der Koninghen infonderheit wierdt gehand- heeft, en de vrede veracht te maecht. Daer by voeghende, uyt den naeme der Staeten, beloofen van geldt en hulplichaeren in 't toekoomen- de, te waeter en te lande, werwaerts 't den Koningh gelieven moghte die te gebruken, op dat den Spanjaert 'teenighen daeghe dên oorloogh tot fijnten betaect geiet wierde, en meer andere faeken, maghtig om een gemoet, gequeekt tsfchen 't gedruych der waepenen t'oontonken. Daer- enbooven ook hebben se voor de toegevoeghe uyt 's Koninghs raect in 't breedte vertoont, hoe veel velygher en gloryrikaer 't waere eene vy- andt, wiens schatkiit beroyt was, en hy beanght door de hachelijke trouwe fijner onderdaenen, die fijne onheylen en vreefe voor 't verbondt fijner vyanden, door aenfoek van vreece, betuyghde, den maekoome- linghen ten voorbeelde te fteelen, dat niemandt figh lightveerderlg ver- gape in eens anders rijk te beroeren en te begeren. Dit gescheide in de teeggenwoordigheid der Engelschen, die de reeden der Hollander door sthilwighen, en ook fomvijlen met woorden, onderfiachrengh, ver- haelende al wat vrypoftigh hunne weldaêden; en hoe schandelijk 't was fijne befoowre trouwe om de teeggenwoordighe nuttighet ter fijden te fte- len: fpreelende ook onderfuffchen om de penninghen die se geleent had- den. De Koningh handelde openhartigh, met bekentenis, dat de noot- wendigheden waer in hy figh bevond geene langhfaeme hulpmiddelen lijden konden. Dat hy echter twijfelde of den Spanjaert Kalisen Blavet foudte willen oovergeven; deede hy 't niet, dan foudte hy in waepenen blijven, hen bedankende voor den byftant hem foo eedelmoedigh aenge- booden. De gefanten der Staeten feyden hier op, dat, soo de Koningh hadt bellooten by dit vorneemen te blijven, fye echter hoopen, dat hun- ne ooverkoornfe en 't gheen se aenbooden ten dienstse van Vrankrijk ftrek- fken foudte, om den vyandt des te meer te doen inwillighen. Daer gee- gen baeden se van hunner fijde, soo de vreecheg troffen wierde, die bond- genootschap noughts blijven toeghte, waer door de Hollanders sehgh van de Françoysche vreeche tot heymelijk onderftant, de Françoysen sehgh van
den Hollandtschen oorloogh tot meerder verfekertheit dienen konden. De Koningh gaf tot antwoordt, dat en hunne vriendschap aen hem beklijven, en fy de vruchten der sijne genieten fouden. Van nu af wierdt uyt de wegh genoomen al’t geheen den onderlinghen handel der volken is gewoon te beroeren: en hoe veel deéfe beëndingh te weeghe gebragt hebbe, is door de nuttigheid der volghende tijden gebleeven, dewijl de Koningh niet min gefit op geldt te sparen, als by een te vergaeren, soo veel tot handthavingh der vryheid heeft gedaen, als naeulijx de oude Koninghen uyttryekten aen de volken, welker vryheid by ondermijnden. Sijne eerfte mildeedigheid is geweest van twee honderdt veertigh duyfent guldens, welke in de volghende jaeren naer eysch der noodfaekelijckheid heeft toegenoomen. Indachtigh naemelijck, in wat faet van faeken sijner bondgenooten hy ontfanghen hadt, en in wat faet der sijner hy weeder gaf, betaeld hy niet als geleende penninghen, macer als een weldaet. En figh voor die tijdt forghvuldigh oover ‘t beluyt by hem genoomen ontschuldighende, prees hy het flantvalligh voorneemen der Staaten, tot bechermingh hunner vryheid; aengesien, gelyk ‘t hen niet soo gereet ftoot, als Koninghen, met wecten van weynighe, by alle voorval veer- digh ter been te raeken, soo ook het nieuw gevaereen middel waere, om de traechtgemeente spoedigher te waepenen. Om de vriendschap met den Koningh onderhouden, wieft, in plaetie van Leuvin Kalvaerd, ooverleeden in dat ampt, in Vrankrijk gelaeten Francois Aertsen, wiens vader Kornelis Griffier der Algemeene Staaten was. Klaerlijk bleek nu door veele bewijfen, dat de Spanjaart, figh genoeghende met den François ontwaepent te hebben, d’Engeliche voor dees tijdt liever te vyandt hadt, dan hunne vrede op billijke voorwaerden. Dit is geweest der reede, waerom de Hollandtsche Gefanten, Naflau en Oldenbarneveldt, uyt Vrankrijk in Engelandt overvicheepen, sijnde het eerfte gefantshap nu reede van daer vertrokken, en, gebruikendeene vrymoedigheid, dier figh te vooren ontsien hadden, hunne reede dus inftelden: Dat, quae- nie de Koninghinne den François te volghen, geene gevareen der vree- de den Hollanders soo groot sijn fouden, dat de den oneyndighen laft der oorloogh fouden alleen draegeen. Dus naemelijck wierden die veynfrs getoetct aan haere eygene konstenaeren, op vertrouwen, dat d’Engeliche de vreede-handelingh elf fouden in’t war worpren, wenfe geloofden, dat de Hollanders daer toe te beweeghen waeren. Daerbeeneuwen wierden de Koninghinne, wenfe in den oorloogh volharden wilde, alle billijcke voorwaerden aengebooden, met hoop van ooverenkommingh tot aflof- singh hunner schulden; waer door de dit mael bewoonhen wierdt de vree- de-handelingh voor eenighen tijdt op te schorten. En hierentuffchen is de Pais te Vervins (want de byeenkommen was van Sant Quintijn heraerti overgebracht) door toedoen der gefanten tuffchen de twee uytstekenfte kroonen der Christenheit getroffen, op de selfde voorwaerden, die nan- genentwintigh jaeren te vooren tuffchen Philips en Hendriek de tweede ver- draegehen waeren. Tot deéfe wierden gevoeght meer andere, welke van woordre te woordre hier in te lallen niet en waere het werk des genen, die sijh voor eenen schrijver der Nederlandtsche faeken uytgeeft. In’t kort noghtans fijn de voornaemste deéfe: ‘dat den handel tusschen de vol- ken, de gevangene in vryheid, de uytgetrokkene in’t hunne fouden her- fëlt worden: en den Spanjaert weedereleeuwert het graefschap van Charlois, mits dat hy’t van Vrankrijk soude te leen houden: den Francois Kalis en andere fleen in Pikardijen, in fulk eenen staet als die waeren, en ten laetsen ook Blavet, doph aldaer den Spanjaert mooghen slechten de vesin-
DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 341

vestinghen by hem gedaen maeken. Al't welk alfo beraemt en van weer-
degekent weelende, nae't overleevever van gyfelanya, binnen drie maen-
den voltroeken wierd. Maer vergetelheit van alle ongelijken voor't
toekomende, en ceuwighe vrede onder den naeoomelinghen; voorts
dat eene der beyde kroonen door waepenen aangetaft wordende, ’t den
dieren ongoorloft font soude den vyandt te slijven, of te gedooeghe,
dat yeamant der fijner figh daer in menghde, en indien ’er yets, waer in
het regt twijfelachtigh was, overbleewe, men fulx niet doorlif en geweldt,
maer door scheitsluiden te beflchten hadt, fijn punten, die veel eer
fchijnsalven verdraeghen wierden, dan om tusschen de gelijkheden van foo
geweldighe mooghenheit yets tot verfekeringa der vriendifchap over te
laeten. Yder heeft de Koninghen, Vorften, en volken fijne bondg
toosten in den vreede-handel begreepen. Philips insonderheit heeft forghe
gedraeghen tot verfekering fijner doghter, aen welke hy de Nederlan-
den font oover te geveen, en voor den Hartogh van Savoyen. Aert
chor, Mendoza en Arembergh fin nae Vrankrijk gegaen; nae Bruiel
wierd weeghens den Koningh gefonden den Hartogh van Biron, om van
fijner fijde Albertus den eedt af te vorderen: alwaer men feght, dat die
dappere krijgsman, wiens genoemt, vervoert door toomeloole ftaetflugt
in’t bejaeghen van meerdé grootheit immer onophoudelijk voortspatte,
figh tot trouwloofheid, die naederhandt te helder aen den dagh gekoo-
men is, hebbe laeten omkoopen. Ten weederfijden pleeghden aller-
ley pleegthiegen van vreughe tot beteekenis der vrede, niet al te
welkoom by veelen, die al hunte dapperheyt en hoop in d’onheylen van
andere fcelen: ernst noghtans was die blijdtfchap onder ’t gemeen, niet
foo feer uyt godtsvrucht tot het Chriften bloedt, als om dat het reght
ter vierschaere, handthaewingh van yder in een geruif befit fijner goe-
deer, de landeryn hunne voorlighe vruchtbaerheit, veyligh genoemt der
weegh en vryen handel weederom ingevoert waeren. Toen eerst is
in Vrankrijk, dat gedeverende fesendartigh jaarren herwaerts, door foo
veel veldflaeghen bloedtbrunken, door oorloogh verwoest was, den dagh
van een vaste vrede opgedaeght, en het rijk, certijts in foo heerliic een
luyfter bloeyende, herftelt in fijn voorigh wees, ’s Koninghs forghe
figh bevluyjghende, herfelle nae d’Hane en magiftraeten in orde en hurne pligt gebraght, hy selve der regeringhe nu ten vol-
len meelter fijnde, en ontschuldight by de Roomsgesindhe door ’t geval
ter dieren, de belijders des anderen Godsdiens voor vrees en onhey
te veylighen: terwijl de Nederlingers hierentuflchen in waepenen gela-
ten, gelijk de hoop van vrede, foo ook verlightingh en trooo uyt de
naebueryche onheylen verlooren. Maer aen dien van Hollandt heeft de
Koningh Buitenval te rugh gefonden, om door dien getuynghen fijner
vriendifchap, en bemiddelaer eener geheimy onderhandelingh, fijnen
vreda door eens anders oorloogh te veflighen. De faeken met Vrank
rijk afgedaen fijnde, is men een niet min laftigh proeftuk van Koningh-
lijke bondtgenootfchap weeghens Engelandt gewaar geworden, door de
scharpe afvorderinge van Elifabeth, welke door den mondt van Fran-
gois Veer aen den Staeten oovergebragt fijn, terwijlfe, ten felven tijde
andere gefanten aan Albertus afgeveerdight hebbende, de hoop tot vre-
de wilde fchijnen te behouden, welke fe bybraght alleen om die reeden
tot noght toe achtergebleeven te fijn, dat fe de waepenen gefamenlijk met
hen, voor wien fe die hadt aengenoemen, wencheaft fte legghen. Ech
ter, dat noghtans fe niet gesint was dien van Hollandt ergens in de wette
fe fcelen; maer het ondertuflchen billijx waere, dat die haer in den oorloogh

1598.

De Geaff-
ten ten wee-
derfijden
vorden den eeds af.

Elifabeth
maeat de
Vereenighde
Staeten weederom
to vrede.

Vv iiij.
342. HUGO DE GROOTS SEEVENDE BOEK

1598. ingewikkelt hadden, van dees de middelen, om, des mooglijk fijnde, daer uyt te geraekten, soo niet, om die in 't toekoomende te voeren, begeert wierden. Dat ook in dien gevalle haer vry sweren haet by den Vorsten bechooren fonde, dat fy alleen de vrede in Europa verhinderen. Sulx voorwaer wilde Godt niet gehenghen, dat fe door ondankbare verjaringhen te leur gestelt fijnde, den Koninghen ten voorbeelde frekken fonde, om figh te waghen volken by te springhen, die, fonder eenighe eerbiedigheid tot oppermahtgen, geen andere belanghen, dan hun eyghen voordeel, in acht naemen. De Staeten gevoelden, dat fe t'effens met cenen flagh door oude en toekoomende laften ooverrompelt wierden: dogh fels den blooten naam der Engelsche bondgenootschap, was van soo groot een naedruk, dat men figh de punten, door een magtigher voorgefchreeven, onderwerpen moeefte. Derhalven wierden gefonden de felfde, die byde de voorighe gefantchappen bekleet hadden, en nevens hen Andries Heftels, met heymelijken laft, die hen magtigh maekte te daedinghen ter fomme van tien milionen gulden oover de verschulde penninghen. De Koninghinne verfcheheyde bekommeringen, die haer van dien oorloog afmaenden, verfierende, quaemen op die tijt eenighe onvoorfiache toevallen te vooren. Want Jakob, Koningh van Schotland, nu begeerende, dat hem oopentijl de effens der Englische kroone, waer van Elifabeth geen gewagh mocht hooren, wierde toegefehgt, geloofde men niet, dat hy, ten ware oorlovscheerhaght door uytteemfche macht, die foutheit foude genomen hebben. Ook ontbraken 'er geen, die, fijnde ondervonden, dat 'er brieven, ondertykent by Koningh Jakob, den Paus ter handen gekomen waren, daer uyt den arghwaen en den haer watrente ftoeken. Booven dien hadt Burghley, verfwaakt door ouderdom en fiekte, met betuygingh by Godt en fijn uytferfte, de Koninghinne gebeeden, fe hy, die nu geen menschelijke hardstoghten was onderworpen, wilde gelooofen, en, diewijl haer gelijke nootfackelijkheid genaekte, de welvaert haeres rijx beforgen, en door't veftighen eener vrede op aarde, dien van den heemel verdienen. Dan noch verfuyymde hy niet haer te vertoonen, de rampspoedlen oovergekomen in Amerika, of die in Eyerlandt te dutchen ftonden, en dat het eynde der Nederlandtche door ooverwinninghen niet was te hoopen. Als deefen de fterfelifheid hadt afgeleght, en Effox, om wangen te mijden, den Raedt fchuwde, is het hof, nu vry van veredelthen, en haeres fels fijnde, voor dappere raedtlaeghen geopen. Alwaer de geftanten der Vereenighde Nederlanden meermaals binnen gelaeten, wanneer fe raekte 't opbrengen der geelde gelden geperf wierden, figh ontschulighdighen op de bewaerlijkheid der tijden, verklarende, dat, soo veel den Spaesfchen handel belanghe, 't niet wederfcrewen fouden, soo d'Engelsche, wene 't geraedlen vonden, van gelijken, als de Hollanders gewoon waeren, den naem van eenigh onlijgh volk ontcoenden, ten waarde 't grotter wint oordeelden, 't gheen men begeert door waepenen dan door geldt te verooveren. Echter kon denfe niet ontgaen, dat het verbondt, gelooven voor achten jaeren, wanneer 't verlies van Antwerpden den Engelsman niet min dan de Hollanders verschriekte, en nimmer ter goeder trouwe onderhouden, dermaeten wierdt verandert, dat fe fels van alle verbintenis ontheeven, deandere verplicht hieldt. Men twille eenighen tijt oover de geheele fchuldt, dewijl d'Engelsche het lichten van krigsvolk en 't ooverfenden, en de foldyen oovermaetigh hoogh in rekening braghent, die van d'andere fijde daer teeghen beweerden, dat 'er verfcheheyde mislaeghen in 't uytrec-kenen.
Eyndelijk hadvijftigh raekende of waervan blijvende en is die hunnen dat en onder nu gefants, den telijke men kenen d'van en ryen van vijfduyfent aentafte, lande Staeten waer fien men reght laft was veert daer dinght ftaende. hadden-, en Ifabella veder der weêrfpannigheit draghts, hy door ooghen bejlooten doghter en'er des Engelfche betaelen 't alle oorlogh verbintenis faeken meenden, 'er, hy, met haere vreedes aen en te verooveren igh weederleeveren, door de te twintigh te de hondert te de dehondert voet-knechten, bewilhgingh is deen te veele, en een vooroeveren, al't meer teegenwoordighe doghter er, in de de te genouwgen, in den Spannen staende. En ook is uyt dit verbond gellooten, en in 't befonder gedac-dingh de schult van Horatio Palavicino, van Genoua, een gunsteling van Elisabeth, ter somme van tachtighduyfent guldens. Geene reeden was 'er, waerom Engelandt liever vrede verkiefèn froupe, dan in oor- logh te blijven, onder foo gunstigh een verbondt, waer door fy van alle laft verlicht vierdeert, en sigh seligs met een burght omheynde. Korts daer aen heeft men 'er weederom betrap't, die Elisabeth vergift bereyd hadden; en Teron, moedigh op de feegehe eener veldflagh in Yerlandt, en 't verooveren eener fierke, Mommouth in bondgenootschap fijner weêrspanningh rekende, hebben die faecken 't gemoedt van Elisabeth verbittert. Geen meer hadden de Staeten, hoewel het weesen der faecken by den vyandt verandert was, en 'er veelte aenlhekelen soefgh den, van hun eeref voorneemen. 't Gerucht van 't nieuw huwelijk figh daegelijx meer en meer verfpreyderd, is Fiafe afgefonnet met brieven aan de Nederlancken, waer inne de heerschappy oover de felve aen Isabella wierdt oovergedraeghen. De reedenen en voorwaerden des oover- draghts, die Philips gemeen gemaakt hadt, waeren deele: Daat, aenge- sien by, met bezwillingh des Paus, en goedwinden fijner maeghen, hadt befouten fijne feer lieue doghter aen fijnen Nevee ten huwelijk te geveen, en 'er den Nederlanders ten nooghfen aen gelegheen was, tot voororderingh des vreedes, of tot de teegenwoordighe regeeringh, kunnen Vorf voor-ooghente hebben, en fijne bezeelennyt eyghen monde te verfaeten, 't gebeen door fijne wigtibhere beegheeden tot nogh toe was onmoogelijk geweest, by alle de Nederlancken, en elk gedeelte der selver in 't befonder, aen fijne doghter oovergaf, met de landen van Charlois en Bourgonjen, gemeene-

1598.
lij het Graeffschap genoemt: en te gelijk den titel van Hartoghinne van Bourgonjen, (gemerkt den Franços nu voorlangh de befittingh genoot) soo noghtans dat hy en de Koninghen van Spanjen fijne naefachten de weerdighheid des felven titels, en des eersen ranghs onder de Ridders des Gulden Vlies, een vergaerihng ingefelt door fijne voorfaeten, voor figh behielen. Men voeghden eer by alle voorfhorgh, die de Reghtsgeleer- den tot verfkeeringh van ooverkoomingen hebben uytgevonden, om de reghten des Vorstendoms, en d'inkoomsten des felven, met de be- laffingen daer aan verknocht, des te reghtmaetgher op Ifabella en haer- re naeoomelinghen te doen overgaen. De aenmerkelykste flotree- nen waeren deeffe, dat Philips, voerende het naeuwoort van leemman, getuyghde deeffe landen oover te geenen op den naam van leen of achter- leen, welker laatfte dienthalven magh schijnen daer by gevoeght, om dat een groot gedeelt der landen onder gehoorfamiliariteit vnder deeffe Majefiteit, en ook eene onder huide des Françoischen rijk befecht wor- den: voorts, dat hy de Grootten fijner onderdaenen van bunnen voorighen eedt onthaeld, dien gelaffe eeneen nieuwen aan Ifabella te doen: en wenn 'er in deeffe brieven yets gefelte waere, t'geheen volghens de wetten niet befaen moght, sulx belaffe by door fijne hooghfte en Koninghliche macht. Indien het huwelijx onder kinderen wierdet gefcheyden, of 'er eenighen daeghe man en vrouwelijk boir quaante gebreken, was bewoorwaert, dat alle reght aan deen Koninghen van Spanjen vervallen fonde. Aen Albertus echter wierdet, ten opfijght fijner weduwenfe, en t'eeneen troeff fijnes weduwenaferschaps, gelaeten de Steeboorderschap over de Nederlan- den; en, indien 'er eenigh kint van ooverbléeve, 't vruchtgebruyk; maer aen den erfgenaem fonde by nie tot overlaeten, behalven de inkomsten des Hartoghdoms van Luxenboergh en des Graeffschaps van Chiny. Nogh wierdet 'er in bepaelt de orde des naefaetschaps, dat het mannelijk haad te gaan voor het vrouwelijke, den oudften voor den naebooren, en ook den neef van de oudtste doghter voor den jongheren soon. De landen te ver- deelen of te vervooremden, was, sonder goevert finden de Koninghen van Spanjen, verbouden. En op dat de gift door des te meerder weehent tot haeren gegee keeren moght, hadt men beforght, dat soo eenige vrouw in 't toekoomende de heerschappy der Nederlan- den quaante erven, de fel- ve aen den Koningh van Spanjen of den erfgenaem foudeten huwelijx be- flet worden. Dan ook, dat den Prinen niet geoorloft waere bunnen soon of hunne doghter ten echt te vorderen, ten fy op goevert vinden de felter Koninghen. Booven dien wierdet hen geaff, dat fy en de bunne figh van den handel op Amerika en Indien te ontbouwen hadden: voorts in 't aan- veerdern der heerschappy te befveeren deeffe punten, en den Roomfchen Godsdiens. Waer teegen wen 'er yets gepleeght wierdet, fonde het reght der Nederlan- den aen den Spanjaer koemen te versallen. Deeffe brieven hadt de vaederland, in tegenwoordinghe van getuyghen, onderteckent deen felden van Bloeymaen; en op den feldden dagh lijnen soon en erfgenaem, van gelijken Philips genoemt, verleent fijne schriftelijke bewillingh, hebbende voorhuldigh waergenoemden die voorforyghmiddelen, die den minderjaerighen, of die uyt eerbiedt 'hunnen vaederland 't hunne wegh- fchenken te baete koemen. Vericheyde en niet eerehande, als in een groote fack, waeren hier omtrent de gevoelens en die naepraek. Men vond 'er die schreden op soo quaedt een voorbeeld, dat vrye luyden, als eygene flaeven, gefchat en verhandelt wierden. Een gebruyk voor- waer 'twelk onder woefelinghen plaats hadt, die, als onkundigh des onderfechts tuflchen Vorst en meefter, de heerschappyen by gift of uytstee
DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 345

uyterfte wilde ooverdroeghen: maer die, welke een andere kennis van recht en onrecht hebben, geenunts twijfelen, dat het was de gemeene faeke des volx, en daer van cenen Gemeenten-staet genoemt wiert: welkers regeerings, gelijk fe by andere volken den Staatsvergaederings, of den Raedt, soo ook by de meesten den Vorft was toebetrouwt. En ’er nimmer wettelijke heerschappy, dan met algemeene toestemmingh der volken was opgeregelt, welke de beicherimgh van allen of aen eenen man, of, om de onfeitenissen van kuyperyen in ’t verkiefen voor te koomen, een geheel geflaght in handen gefelt hadden, die door geene andere beloopingh als van eere bekoot wierden, om hunne eygene be- langhen voor de welvaert der burgeren ter tijden te flstellen. ’t Welk ge- lijk ’t allesints waarghtigh was, foo ook figh klaerder opdeedt in de Ne- derlanden, die nogh door waepenen t’ondergebracht waeren, nogh figh felven oyt in willige flaeveryn begaeven, maar den Vorften, door’t be- paeLEN hunner inkoomsten, en hunnes maghts in veelen merkelijk be- fnoeyt hadden; fijnde onder de voornaemfte faecken hen verbooden, eenigt gedeelt de der landen hunne trouwe aanbevoelen van den Staet te feheuren: dat dienthalven de doghers eertijts met een somme geldts, en die niet groot, ten huwelijk uytfgefiet wierden: en aen d’ooverighe kinderen landt- vooghdyen en giften van mindere weerde gegeeven. Dat het ydel was teegen dufdaenie wetten te flstellen den Koninglijhen naam, onbekent aen de Nederlanders. Dat voorwaer, foo men voorbeelden wilde ge- bruiken, Vrankrijk, om geene andere reeden, in foo hoogh een top van moogenheit gefteeghen was, dan om dat de goederen des gevals aen eenen opgedraeghen fijnde, geene uytkoomt, hoe ’touk gaen moght, die van een scheurt. Dogh hoe veel fwaerder waere het, dat den Landschappen, die door en in den oorloogh uytfgeput en ingewikkelt fijn, die van d’eene fijde eenen maghtighen vyandt op den arm hebben, die door afgunfligte naebruenen beflooten geleghen, en die nae uytheemfchen rijkdom, wen fy die niet reets te baete hadden, fouden hebben moeten om- zien, de zelfde, welke nu hondert jaeren langh vereenighet is geweest, als het yfel en het voedfl el van foo ’waak een lichaem wierdt onttrokken? Dat noghtans Keyer Karel, wanneer hy, geneeghen om het ooverighe fij- nes leeven in ftilte en de ruft van een befonder leeven doorbreeghen, de menfchelijke forghen op fijnen foon ooverdroegh, de orde der wet- alleen in tijdt vooroomende, figh felven en fijnen foon in de Vergaeede- ringh der Staeten heeft vertoont, op dat ’er aen de oude gewoonte niets gebreeken moghte. Dat nu de reegeringh door een brief wierdt afge- leght, door een brief aenveert, en de volken, dien men nogh gefight nogh aenspraek weerdigh geacht hadt, niet ten minfte onder een man- nelijke heerfhappy, verfet wierden, daer noghtans van alle tijden be- kent was, hoe de heerfhappy der vrouwen den Nederlanders geen ge- ringhe onheylen gekoof hadden. Andere in tegendeel, Gaeve Godt flechts, dat de Nederlanders dier wijfe van den oovermoed der Span- jaerden ter goeder trouwe verloof wierden: d’oorfaek van den oorloogh aen een kant fijnde, fouden de partyen lightelijk oovereenkoomen: maer dat Philips fijne oude hoop en konstenaeryn foo verre niet waeren ontvallen, dat hy figh en fijne naekoomelingen ontlaen foudt van de Nederlanden, die tot een burght der Spanifche feeckerheit Strekken, en als een flot op Duytich- landt, Vrankrijk, en Engelandt een waekendt oogh houden. Maer, om de vreef voor hem in d’omlegghende landen te verminderen, hadt men den naam van fijne doghter gevonden, aen welke een reght ter beede, en een ydele besittingh onder een huysflijck leven gegeeven wierdt. ’t Ghenc

1598

XX

zelfs
1598. sels in de uytgegeevene brieven van ooverdraght niet genoegh ontveinft was, naerdien, 't fy 'ter kinderen of geene uyt het huwelyck voortquaemen, de heerschappy altoos weér derwaerts moest vervallen. En behalen dat, wie is 'er ook, die niet klaer en siet, dat eene meaght, dievolle tweependarthyjaeren in haeren maegdelijken staaet heeft oovergebracht, door de Spanjaersts niet soute uytgelet geworden hebben, ten waere men haer onvruchtbaer of geacht of gemaekt had? Dogh hoe schandelijk was dit, dat de Nederlanders, volken die altoos hun eygen meester geweest hadden, en door welker rijkdommen het huys van Ooftenrijck in Spanjen fellve, en op den thron van foo veerlicheren, en eenighmaecken op den nek des menschelijken gezelfs geseehts is, oopentlik onder uyt- heemfche wetten byghen moeten, en om voor eeuwigh van Spaensche leemmannen geregeert te sijn, worden oovergeleevert? Gederende deelepractjens worden 'er andere brieven oovergebracht, door Isabella, als nu Vorfvinne, gefcheeven, belastende Albertus in haeren naemete 't besit 't aenvaerden, den eedt te doen en te neemen, en alle pleegthgieven den Vorften bruykelijk te voltrekken. Dit streedt teegen de wetten, die vereyflichen, dat de heerschappy in eygener perfoon worde aengevangeh. Waerom Albertus, niet darrende, naer ouder gewoonte, een volkoomse vergaederlingen der Algemeene Staeten beroepen, noogh hen laeten vrye maght om te beraedtlaen, om elk in 't befonder den eedt voor te leggen, alleenlik ten dien eynde afgegoedene bekjirht tot Bussel teegen den vijftranden van Oegtmaent. Hebbende omtrent den felven tijdtoom de sacht vergaerd een groote meeneighte soldaeten, ten getaele van vijf- tien duyfent te voet, en twee duyfent te peerde, om den teegenfchveeren eenen schrik aan te jaeghen. Des Richardot in sijne reeden, welke hy voor Albertus voerde, alle onheeylen den Nederlanen weederevaerten, op het afweeven des Vorften leyde. Waer om Mafius voor de Brabanders heeft geantwoordt met al 't gheen hy konde byhaelen om de gunft des nieuwen Vorfts te winnen. Wanneer men tot de sachte gekoomen was, vie- len 'er eenighge geschillen, als of den ouden sacht der Republick nogh haer weeven hadt: dan men heeft gedaen, 't gheen de teegenwoordignthe noofae- kelijcheit vereyfichte. En in de meeste is duildaenhe eene gemaec- tighcheit gevonden, dat de gehoorfaemheit vaestelt wierde op voor- waerden, indien 't voltrekken der pleegthtiegheden des huwelyck bloeke bin- nen drie maenden, en hy sels binnen Bloemnaede den volghenden jaers in Nederland weerderkeerde: hierentusschen sode nogh door Steedehou- ders, nogh door hoofden van oorloghe iets nieuws ondernoomen worden: gederende sijn afweesen hadt hy by sfeelen eene Land rustvooght van sijn- bloede. Hier toer wierd gekoooren Andreas, van gelijken Kardinael, soen van Ferdinand, Graef van Tirol, en broeder van Maximiliaen, Albertus vaender: ongellyk was sijn afkomst van moeders sijde, als ge- wonnen by Philippine Welferinne, geboortigh van Augsburg, uyten Borgermeeschterlijck huys. Daer by was gevoeght, dat de gemeene en be- fondere wetten, en alles 't gheen Philips befooren hadt, sone vaest blij- ven. Dat de mindere voogdyschappen, 't bezwaeren der kasteelen en fierken, als ook de rechtbanken, sone herfelt worden nyt Nederlan- ders. Noogh hadt de Koningh te verklaeren, dat 't gheen in d'overdraght van leen geestht was, niet fierken sone ten vaerdeel der Nederlaners. Soldoen voor het Haagduytseh en huneyghen krijgsvolk sodeen de Neder- landers beforghen, foo werre hunne inkoomsten lyden konden: 't overighe en al den lafft van 't uytbeemfch krijgsvolk de Koningh op sijn neemen; en Albertus, sige vernoeghende met d'oude heergoederen der Vorsten, de}
gemeente van ongewoone schattingen, en buycvoette gulden der bevestin-
gheen verligten. En op de diensten voet fouden fij voor een tijd gehoor-
azaemen. Voorts, dat Albertus met fijn Gemaelinne tweedergekert fijnde, 
men ten weederfijde plegtelijk fonde eedt doen, beroepende dar toe de 
gefeammetige Staeten van alle de Nederlanden, welche Albertus onder-
tuifchen fonde trachten te brengen tot onderhandelingh met de Hollan-
ders. Naerdien 'er op dit fluk hart wierdt aengedronghen, en Albertus 
niet ongerijmde oordeele in de handelinge gelijke met gelijke tot gespreek 
te laten koome, heeft hy, die een Koninglijk gefametie te fenden 
fjner weerdigheid te nae achte, brieven aan de Staeten van Holland en 
Zeeland en der felver bondgeteornoten afgeveerdigt, waer in hy hen fijn 
huwelijk en reght van heerchappie, hem door de Spanjaerts oovergedrae-
ghen, bekeert maekte: verklearding fijne hoogfhte geneegenheid tot vrede, 
en fy van hunner fijne geene reeden meer overvijnden, om den vrede 
verdacht te houden. Datte derhalven reedelijk en volghens hunnen plught 
doen fouden, soo fij met het grootfte gedeelte der Nederlanden vereenighe-
Den. Dat hy den laft diert handelinghy hadt gelaetzen aan fijne Sta-
ten. By nae in den felfden fijn fchreeuen aan Maurits, de Prins van 
Orange, fijn broeder, Aerchot en Havreck, hem biddende, dat hy 
ffijn gefaghy en vermooghen onder de Vereenigde Staeten tot een gewen-
fte uytkoemst der oorlooge wilde te werk stellen: dat {uls hem tot glory, 
een niet min ten dienfte des huys van Naflau ftrecken foude. Ook wierd 
gehoort Daniel van de Meulen, perfoon bryten bewint, maer koopman 
vanaame, die verhaelde, dat hy, onder dekfil van fijns broeders fiek-
te, nae Antwerpen ontooden, en van daerne Bruffel vooar Richardot, 
Assonville, den Abt van Marolles, Havreck, en ook eyndelijk voor 
Albertus felve in gespreek gebraght was. Alle de reedenen quaemen hier 
on uyt, dat {e gefametieky den vrede met ernst meenden, en niets fouden 
daechterlaeten van 't gheen dien van Holland tot verfleichering dienen 
konde, soo fij nae de Princen erkenden: datte by hunnen Godtsdienst 
bliven fouden, en de Republik een hen en hunne kinderen: dat Philips 
von Maurits dapperheyt en deughden fulk een gevoelten hadt, dat hy gefint 
was hem niet allen geen de minfte afbreuk in fijne cere en weerdigheid te 
doen; maer ook boovendien hem het Opperveldheerchappie fijner teeghers 
in Hungaryen op te draeghen. Dogh de Staeten, hoewelte nu voor lang 
hadten vaafgefeit met den oorloogh voort te waeren, vonden figh in hun 
oplet meer verhart, feedt het onderfcheppen van 's Koninghs brieven, 
de in alles het teggendeel deeden blijken. By welke nogh was geookomen 
den heyloufen toelegh van Pieter Panne, van Ypre, een quaedtaerigh 
menfich, dogh hoedanighe doorgaens de veerdrinkheer werktuyghen tot 
gevaerlijke fcheimpauken gevonden worden. Dees op feckeren reekenen 
verdacht en in hechtenis genoomen fijnde, verhaelde, dat hy bedolven 
in schulden, en door de strengheyt fijner Schulteyfichers, van deene ge-
vangenis in d'andere geworpen was: om uyt welke onheleyen figh tered-
den hy, niet fonder komen, middelen lockende, en niet vindende, 
on fekerren daghe met eetwaeren geraekt was by de Iefuiten van Douay: 
welker Overfshe op de praect geraekt fijnde, hoe groot eenen dienft 'er 
aen de Christenheit te bewijzen waere, door eenen man, wiens woede 
soo veete duyfenden het leeven kofte, om hals te breghen, fijn gemoet, 
nu recs door verdriet ter neerd Geworpen, tot de moort van Maurits 
hadt onteeken: fijnen foon en hem belooninghen, en, quame deen aen-
flagh te miulkucken, den heemel, beloovevende. Dat hier toe figh ge- 
voeght hadden de huuyfelijke aenmaeninghen fijner vrouwe, die, ge-
schokt door meenigherley forghen, en ongeduldigh in haere teegen spoeden, in hem een mannelijke moest vereychté. Hoe hy door deele prikkelen genoopt, nae dat de felfde overfthe hem door 't H. Sacrament en vergiftensis van fonden geterkt hadt, reysgeldt ontfanghen hebbende, in Zeelandt, en van daer tot Leyden was aengekoomen: dogh hoe hy allengens kents door 't ontoewaken fijner gewiffe oover soo schandelier eene aenflagh, en door vrees voor 't gevaer, figh felven ten laeflen tot beter finnen gefchikht hadt. Al 't welk hy te meermalen, en op verfcheyde tijden herhaelende, en door fijne eygene belijdenis overtuyght fijnde, is hy den twaeentwintighsten van Wiedemaent door de Magiftraten van Leyden met de doodt geftraft, en fels op 'toor德尔 van hooghre Rechters. Aen 's vyands fijde fijn 'er geweect, die, uyt fchaemte oover 't fehelmftuk, 't ordentêlïjck verhael der faeken weerdleyden. Gelijk dit jaer aenmerklik geweect is in uytstekende veranderingen, foo ook heeft het d'oorloogh toeruiffingen een geruyme ftilte gelaeten, 't en ware 't yemandt luie, den neederlaegh van weynighe voetknechten by Nymegen, overvallen door 's Koninghs ruytery, en weederom de feghe, niet fonder buyt, van eenige vaenen Hollandfche ruytery oover de Maec, alwaer onder meer andere wierdts verflaeghen een der Graeven van Mansfeldt, en andere diergelijke geringhe of vruchteloos oeverflagen ten breedtlen uyt te meeren. D'Oorfaek dier ruiters is geweect, darne de Vereenigde Staeten om de voorfiene nootwendi gheden de koften spaerden, en Albertus, arbeydende om d'aengeboodene vreede al om met eeneen grooten schrik te vergefelschappen, hadt voorgenoomen niet eer te velde te koomen, dan nae dat de fteeden den Francois ingeuymt fijnde, der felver befettinghen fijn leegher verfterkt hadden. Welke, by gebrek van betaelingh, wegerende hunne befettinghen verlaeten, en de nu reets veverlaelige moetwil binnen 't feudtjen Chafeleto op quae de gevolghen figh, heeft het geldt, dat men thunner betaelingh bygebragt hadt, andere binnelandfche meer aan 't holten geholpen: infonderheid om dat ook de Graef van den Berghe de onlanghs geleedene mustry binnen Gelder, niet dan met gereede penninghen, en hen van fonden aen te verfenden, hadt befaedght. En in 't eerst was 't morren en weêrflannigheid. Maer ten tijde als 'er tot Brussel oover 't invoeren van een nieuwe regereringh wierd gehandelt, is de mustry, gelijk den soldaat by naer altoos omtrent het veranderen van heercsappay gereet tot mytien is, op veele plaeten t'effens uytgebarsten. Infonderheid fijn de Spanjaerts op 't kafteel van Antwerpen, ten getael van vijftienhondert voetknechten en eenighe ruytery, teegen de fladt, die in hun bedwanghai was, oplaende, op hooph van winft ytt hunne fehelmftukken, aan 't woeden gefeller. Hebbende Auguftijn Mextia, dien fte totnoeghte hadden gehoorfamen, uytgedreeven, kiesen fte tot hunnen overflaten een soldaat uyt de gemeene rotsgefellen, stout in den bek, en, door dien hy wel de grootfte schult in de mustry hadt, den fijnhen getrow. Sy reekenden twaeentwintigh maanden soldýy ten achteren, niet alleen oover dienften in Nederlandt, maer ook in Italien: en terwijl men middelen thunner voldoechingh byfoght, dwonghen oordertuifchen de burghers elk ruyter vijftienwintigh fluyvers daeghs, en de helft voor een voort knecht te verfchaften. Dogh hier by heeft het hunne baldaedghheid niet gelaeten: fe vorderden tot hoon dier ffeede certijts soo bloeyende, boovendien koftelijke kleederen, en huysraedt, en alle werktuughen van dertelheit, jae ook hoeren. Niets was 'er oovermoedighe dan hunne wifte van eyflchen; fe loftten 't gefchut op de fladt, tot dat men hen van fels
Ivondtmen ooverwooghen of die hy, onder Albertus, dat wannen vergaerdt landewaerts waert teegen alwaer en 't en Kapel tot Dogh gende wierdt, 't luykingh ne buyten tijdingh, hunnes telijke ne deren vreefe den, koomenden stfte branden men nae ken met treffelijke reyghen eyghen fijden vruchteloos vel waert fèlfs noghtans Hal, en flaende, en hem. Kafteel goederen beroerten 'er heerfchappy's de, quam de niet Rhijn trooft een met nochvan vergeleeken. Verbintenis, ftaad eenen het van afwees, van Rhoda, plaetfen stfteedelinghen de troepen welberaeden te, dan mantel weghvlughtende, den van afwees, de troepen troepen aenflagh, te geoffertopden, dan geoffertopden de heerfchappy in oude, hierentufïchen, Albertus, met Aertshartoghlijk te koomt echter de troepen belaften, een de groote der schaer, onder't beleidt des Prinfen, tot Aernhem. Albertus hierentuiffschen, veerigh ter reyfe, om in sijn huwelijck en heerfchappy te treden, dan alvoorens figh, met believen des Paulus van Romen, van sijn Kardinaelschap en Aertsiëdsdom van Toledo ont- slaende, koome in Aertshartoghlijk gewaet te voorrijk. Sijen hoet en purpere mantel had hy geoffert op den Altaer der H. Maeght, die tot Hal, een stedtjen in Henegouw, gedient wordt. Deeë Kapelle is be- roemt door den toeloop van verre geweften, en door wonderteekenens, X x iij waer
waer door de landsluyden daer om streex voorvaet houden, dat de godt-
heit sigh onweederpreekelyk daer teegenwoordigh toont. Want ook
wierden'ër gelien geuenken van Prinien, en velee uyt het gemeene
volk, geredt uyt nooden en fietken, waer in degeneeskonft te kortfchoot,
hadden in die plaets betaelt hunne geloofen: en't gerucht selhs hoogher
gaende verhaelt, dat in onftielde lichaemen de geest was weederlande.
De meeste vertellinghen van wonderen heeft Juftus Lipsius, eenigha jaeren
nae die gebeurt liijn, in Latijnsche welspreekhen opgeeert, om als door
full een pant fijnen Roomlichen Godsdiens en eerbiedigheid omtrent de
beelden te verfieleghen. Hoewel andere hier teegen schriftelich bewerte
hebben, de taftelijke bedriegeren der Priëfteren, en meer andere facken
verdicht om geldt te winnen: dat velee, die wonderen genoemt worden,
by geval of door de nature gescheft waeren: daer noghtrans de oude toove-
aerts, en infonderheit van Egypten, eene Apollonius Tyaneus en meer
andere leermeetfers van doemelijcke Godsdiens, dien hunne leerfutken
door wonderwerken beveltigt hebben, ons ten Bewijhe liijn, dat van die
alleen het waere geloof moet aengenomen worden, die de gemoederen
op den eeneigen Godt veften, die geene andere beschermingh van elders
aenemen, nogh door een verbooden bygeloove van beeldendienf de
godtvruchtigheid bederven. Nae dat Andreas, op't spoedighft door
brieven ontbooden, uyt der Elfs, 't welck hy ten gebiede des Keyfers
regerende, was aengekoomen, is Albertus, nae een kort onthael en ge-
geeven laf, nae Duytſchlandt vertrokken. Hy was vergelsethaft met
de voornaemfte eedelen in Nederlandt, om den Koningh uyt nae der
Nederlanden te bedanken, en met Mevrouwen en Juffrouwen, die de
nieuwe Vorſinne geleyden fouden. Onder de daer toe gekooorens is ge-
weeft Oranje, oover wiens weederreyfje nae Spanjen veele, onkundigh
der grooterkracht eener gewoontte, sigh verwonderden. Dees, als hem
fijne goederen in Nederlandt, die de breukkaemer hadt ingeflik, waeren
weederegelegert, en die van Hollandt van Vaeders fijde, door fijnen
broeder, fijne moederlijke door Hooohenloo beforgt wierden, wende
fijne voornaemfte kommen op't Priifdom van Oranje, in welck, schoon
't feedert eenen langhen tijdjt vry en buytten yemants gehoorfaemheit ge-
weeft fy, de Françoiffe Stadthouders daer omtrent, hy gelegenheit
der burgerlijke beroerten, gevallen fijde, in de felse toemeloosheit, ten
cynde der oorloge, voortvoeren. En noogh onlangs hadt Maurits Al-
degonde afgeveerdigt, en door onderhandeligh en andere konftenaeyen
te vergeets getraght het besit aen figh te trekken. Maer hy nu hooopende
door's Spanjaerts voorprake yets by den Françoiffchen Koningh te kon-
nen vorderen, nam deeffe ook voor eene der oorfaken fijner reyfe: wel-
ke aengevanghen fijnde, is hy, nu hoogh den Rhijnkant opgekoemen,
nae de Palts gekeert, om fijne hulfer, verheerlicht door het huwelich met
den Keurvorst, toen voor deerfe mael te befoeken. Maer den Aerts-
hartogh, sigh spoedende nae Praeghe, om met den Keyfer fijnen broe-
der geheyme raadspieglinghen te houden, en, geloofde men, in hoopje
op den tijtel van Roomſehen Koningh, naeft aen den Keyferlijcken,
wierde onderhailt door booden, die hem tijdingh van de dootd van Ko-
ningh Philips braghten. Deeffe facke heeft sigh aldus toegedraeghen.
Sijn lichaem, twak door ouderdom, wierde al te vooren, en infonderheit
feedert de jonghite Lente, door pijnelijckeheen dergicht gebrooken:
maer fijne fiekte in de Soomer verwebaerde, belaste hy, om door uyt-
spanningh fijnes geefles hier teegen hulpmiddel te foeken, hem op een
robaer oover te brengen nae 't Escuriac, een Paleys door hem gebouwt
met
PHILIPS DE TWEEDE.
KONING VAN SPANJE.
DIT GEGEWEFT NOG OVERIGE HEN, HEM WELK HEeft HET VAN DEENEN DE JIJNDE, DOOREEN KOORTS OEVERVALLEN. KRIMPINGH VAN LENEN TROF HEM MEER DAN NAE GEMERKT, EN TE GELIJK OPENBAERT FIGH EEN VERBORGENE VENIJN DOOR FWEEREN, TOT WELKE EN DE SCHEELEN, ONTFEELKEN DOOR PIJNE, EN INSONDEREERDE EENHEIT DE BORST, WAAREN UYTGEBARFTEN. DEEFE, DOOR AANGEWENDE GENEESMIDDELEN TOT RIJPEHEIT EN OPENINGH GEBRAGTEN, HEBBEN VERVUYLT BLOOD UYTGEWORREN, WAAR OP, AFGRIJFTIJK OM SEGHEEN IS 'T, HOE GROOT EEN MEENIGHEID VAN LUJFEEN GEDUERIGH GEVOLGHT IY, DEREVOGENH, DAT SELFS DE HANDEN VAN VELEN, DIE FIGH TOT HET FYVER VAN EENEN GEFAEDEIIGH BEEFIGH HIELDEN, MAER HET ALLERMINSTE GEDEELE DE OORVERRIGHE VUYLIGHEIT KONDEN WECHNEEMEN. EER LANGH DAE NAE, ALS 'T NU ONMOOGLIJK WAS, DAT SWAKKE LIECHAEM, 'T WELK GEEN AENERAEN MEER DULDEN KONDE, WIJDERS TE REYNIGHEN, FIJNE INGEWANDEN DOOR BOO VUYLE EEN GERMOMDE DOORKNAEGHT FIJNDE, HEEFT HJ 'T OOVERIGHE FIJNS LEEVENS, MET EEN DOORTAENDE EN ONVERWITNELLIGE GEMOEID TEEGEN ALLE SMEREN, TOT DE BEDENKINGH DEN Doods GEKEERT: WANT GELAFTENDE 'T HOOFDTJEERDERT DE KONINGHEN OP EEN GERAEMTE TE FLEELEN, EN FIJNE UYTGETEREERE LEEDEN BY WIJLEN AEN FIJNEN FOON EN FIJNE DOGFIER VERTOONENDE, LEERDE HJ HEN, HOE BROCH HET WAS, 'T GHEEN ONDER DE MENSCHEN VOOR HET ALLERGROOTSTE GEBRUUGHT WORDT. VOORTS BEVAL HJ HEN BROEDERLIJKE LIJFDEE TUFFCHEN ELKANDER, EN DE ROOMSCH GELOOF, BOO ERNSTIGH, DATHY NAEE PLECHTGHEEDEN FIJNER BEGRAEFFEIN, OOK NAEUKERURIE ORDE OP DE DIENFTEN OOVER FIJNE UYTVARTE GELFELT HEBBE, EN, ONDER DE GELVRIJSTE LASSANGHEN DER HEYLINGHEN, MET HET LAETSTE OYFEL GELAFSE FIJNDE, EN NUVAFT HET UYTERTSTE NAEERENDE, DEEDE HJ FIGH BRENGHEN HET SELFSE BEELDT CHIRIFI AEEN HET KRYUS, DAER MEDEE FIJN VAEDER EERNTJIS TUFFCHEN FIJNE HANDEEN GETORVEN WAS. WAER NAE HJ, HEBBENDE FIGH ONLASF VAN 'T GHEEN FIJN GEMOEID UYT GODSTVRUcht BEKOMMERDE, EN BEWEEFEN EENIGHE BLYKEN VAN GOEDERTIERNHEIT, DEN DERTIENDEEN VAN HERFSTMAENDT DE STERFIELIJKHEIT HEEFT AFGELEGHT; WELKEN DAGH HJ, DOOR 'T AANGEVEN EENES WAERSEGHEERS, SELFS VOORLEFT HADT FIJNEN LAETSTEN TE SULLEN FIJN. DIJIS GEWEeft HET EYNDE DES MAGHTUIGHHEN IN CHRISTEENRIJK, EN DES RIFTKENS ALLER VORSTEN DE GEBOOREN WORDEN, IN HET EENENVEERTIENDE JAER FIJNEN OUERDOMS, EN HET DRIEENVEERTIENDE FIJNEN REGERINGHE. MIDDENMAETIGH WAS HJ VAN GEHALTE, MAER EEN WEYNIGH VERHEEVEN VAN VOORHOOF: DAER BY WAT HOOGH EN UITTLEYKENDET VAN LIPPEN, DEN HUYSE VAN OOFTENRIJK EYGHEN; EN IN WEESEN GELEEK HJ DEN NEDERLANDER BOO VEEL TE MEER, ALS HJ IN SEEDEN DEN SPANJAERT HADT AENGNOOEMEN. VOOR FACHFINNIGH VAN AERTD MOGT HJ LIGHTLICHT DOORGANG: GEMERKT HJ IN BEJEegisCHEN MINNELLIK WAS, EN GEEN KELOOS IN GRAMSHAP UYTBARFTIE, MAER BOO VAEKEN HJ 'T DEN DIENST FIJNEN HEERSCAPPYKE REEKENDE, LIET HJ FIGH AEEN DEN ROEM VAN GOEDERTIERNHEIT LUTTEL GELEEHEEN LEGGHEEN. IN SCHANDERHEIT VAN GEEST, WAER IN HIJ, GELOOFDE MEN, BY FIJNEN VAEDER TE KORT SCHOOT, HEBBEN HEM DE JAREN EN DE NYERVERHETE VOLTOYT, NAERDIEN HJ, FIGH IN FLAEEN EN LEDIGHEIT WEYNIGH TOEGEEVENDEN, DE GOORTFTE FACKEN SELFS, NIET DOOR BEWINTSLUYDEN, VERHANDELDE. AL 'T WELK DE SPANJAERTS TEN BREEDSTEN UITMEETENDE, HEM IN LOF MET SALOMON GELIJK HIELDEN. DE KUNFT VAN PENNINGHEN TE BESFEELDEN HADT HJ, EN DAEROM KEYLERS EN PAUSEN, BY NAER WIE HJ WILDE, F'IJNEN KEURE; OOK IMMER EEN DOORFIJGTISH OOGH IN 'T NAEOFRITTEN DER GEHEYMEN VAN VORSTEN: IN VOOR- EN TEEGEN-SPOEDEN BEHELT HJ GELIJKE BEFAEDEIIGHTE VAN WEESFN, EN MISCHIEN OOK VAN GEMOEID,
HUGO DE GROOTS SEEVENDE BOEK

1598.

gemoedt; maer een diepen veinsaert fijnde, voedde hy eenen ingekrop

ten haet en arghwaen: in fijne hoop was hy wat t'onverslaedlijk, en in

eerchflucht moght hy met wie 't ook waere derouden vergeleekens wor

den: in Godsdiens, ten minften die figh aen uytwendige gebaeren

bindt, beweest hy fonderlingen yver: omtrent fijne konfentaeryen in
't regeeren, vondt hy fijn onschult in 't voorbeedt van andere Vorften;

en in facken, waer in hy als bysonder mifdeedt, gaf men hem lof van

feedighet. Oorloghen heeft hy van jonghs op gevoert, maer behalven

den Françoifchen, dien hy in fijne jeught alleen gesien hadt, alle'dannere

doore fijne Veldtrooverften uytgerecht. Fijne Voor- en Naer-facten heeft

hy dienst en ondienst gedaen: want gelijck hy hunne rijken met d'inkoorn

fien van Amerika, en den aenans van Portugael vermeedert heeft; soo

hadt hy die onteert met het verlies van Golette, Tunis en Hollandt. En

echter wierden aengemekert, dat de tijdt, in welken hy geregeert heeft,

merkelyk van die fijnes vaeders verschilde, dat hy geleef heeft niet in de

eeuwe, waer in te gelijck de hoogffte dapperheit en het grootffte geluk in

de felfde mannen geweeft fijn, maer toen hy vrouwen en kinderen en te

laffe om metertnft den oorlogh voort te setten, tot naeyveraers of vyanden

gehadt heeft. Dit is doorgaens geweeft het oordeel der verstandigfte.

Andere, uyt partyschap verbittert, leyden hem te laft, dat hy oorloghen

reukeloos aengevangeh, en trouwlooffichelijk gevoert hadt, en cene niet

min bloedighe vrede in Spanjen en Nederlandt: dat hy tot gelijck freet

heyt Vrankrijk opgevoetd hadt, en meer andere gemeene en huuyfichelĳ

onheylen, neemende de schandelijckheit fijnes uytganghs felve ten bewijse:

eaenentnft dat de onnooselle schimmen fijnes foons en fijner gemaelinne

Ifabella, gene figh aen fijnen vaeder, deefe figh aen haeren gemael, met

de felfde illaffe hadden willen wreeken, op gelijcke wijzelfs in vortrijden

Herodes (met wien hy hem in veele deelen, soo ten opfiight fijnereedten,

als fijner fortuyne vergeleekens) en Pheretime, Koninghinne der Cyre

ners, hunne vaedermoedigen geboet hadde: of dat dien vyanst des waer

ren Godsdiens, den vinnighsten, dien de weerelt oyt gefien hadde, wel ver

dient naer de voorbeelden van den doorluchtgen Antiochus, van den

tweeden Herodes, en van Keyter Maximinus; of full een gewelde naer

naie van Caffander en Sylla, onderdrukkers der gemeene vryheit,

was omgekoome; hoewel ons, uyt schriften den naekoomelijghen ter ge

dachtenis naegelaeten, is bekent, dat beroeme Wijtgeeren, en Rechts

gereelde, en Dichtkunfenaers en andere door de felfde fiekte fijn wegh

geruukt. In derfennis fijner rijken is getreeden fijnen soon Philips, die

gebynaemt wierdt de derde, en soo geweldighe rijkdommen fijn fonder

eenighe veranderinch van facken oovergegaen. Veele nochtans in Hol

landt, die, uyt eenvoudighet, tot nogh toe geolof hadden, dat

c'aen hunnen Vorft, dien f'e eenmael ceedt deeden, hoedaenigh hy 't ook

moght gemaakt hebben, door geduerigte trouw verbonden bleeven, wierden

di'en ceedt ontslaeghen. Maer eerft toen heeft men in Span

jen strenghe raedslagehen teegen de Hollanders begonnen in 't werk te

fellen, die 't gerught uytgefoort van den nieuwen Koningh, als niet

te sneedge van geeft, wederleyden; ten waere men by ervarenheit on

dervonden hadt, dat vaeken veelle facken heylæmer fijn uytgevoert on

der eenen Vorft, die fijne ooren en beveelen schikt nae 't gheen anderwel

gevonden hebben, dan die op aal te groot een betrouwen van eyghen

wijthet figh halfterrigh toont. Dogh dit fullen wy t'sijner tijdt doen

blijken. Albertus uyt Bohemen in Italien oovergekoome fijnde, heeft

op den boodem van Venetien gevonden Margareta; die omtrent veer

tien
tien jaaren oudt aen's Koninghs soon, toen Koningh Philips verlooft fijnde, hem tot gemaelinne geleidt wierdt, en uyt Grats, eene stadt in Hungaryen, oover de Alpische geberghten, van Trenten nae de Adige was afgekomen. De broeder van deele Dochter was Ferdinandt, die verfmaedende de naeberschap der Turken, terwijl hy toedeyde, om de volken in Ooffenrijk tot verandering van kerkfeeden te dwingen (want de meeste waren van de Roomsch afgeweek) eerst doorgebe- den, ende daer nae door waepenen teegengegaen wierdt. Van gelijken hadt fê twee futters, gemaelinnen des Koninghs van Polen, en van Sigis- montd Battori, Vorst van Seevenberghen, beyde rampfaeligh in hun huwe- lijk, onder meer dan burgerlijke oorloghen. Want den eersten, te veel den raedt der Jefuiten volgende, wierdt door 't geweldt fijnes ooms, genaemt Karel, gedreen uyt het rijk van Sweeden, hem van fijnen Vaeder aengeefft: en dees vervoort door de selfde raedtstuyden, om den woestelingh schattinghe te weygeren, en daer nae onmachtigh den fijnen te beschermen, vintd fîgh genooteaekt fijn Vorstenomt aen den Keyfer oover te draegeh, die 't fijnen broeder Maximiliaen te regeeren gaf. Dees was de gheen, die, als hy teeghen den Sweedt nae 't rijk van Polen geïlt haft, door gunst en daer nae door waepenen overwonn, ge- vangeh en vry geoffte fijnde, echter den Koninglijchen tijtel behieldt. Maer Battori, die, op den naem van verwiflêlingh, in de landen van Stileien verfchooven was, wanneer hy boovendien, als onbequaem tot voort- teelingh, van fijne gemaelinne berooft wierdt, heeft korts daer aen, uyt weêrfin in de verminderingh van fijnen ftaet, van daer geveltucht fijnde, fijne echtgenoot en voorighe heerschappy weederom gekreegen, dreyghende die hem wilden teegenften met de hulpe der Turken. Margareta reyfine vergefelschap met haere moeder, uyt den huyfê van Beye- ren, welke, fijnde een nicht van Keyfer Ferdinandt, getrouwht hadt fij- nen soen Karel. Sy uyt dit huwelijk gebooren fijnde, hadt dien vol- gens haeren oudtoum van vaedersfijde tot vaeder, en kreegh tot echtge- noot eenen man, die met haer in gelijke trap tot vaeder hadt fijnen oudt- oom van moeders fijde. Paus Klement aengekoemen tot Ferrare (welke stadt hy door 't uwfterven des huys van Effe, beweerende dat Caxar uyt geen wettelijk huwelijk was gebooren, veel eer met dreygemeenten en kerkelijke blixemen, dan door waepenen t'ondergebragt haft) en vint- dende fîgh aldaer gevolmaachtighde om de Perifenaedjen der afweende Philips en Ifabella te verbeeld, heeft met de gewoonlijke plechtigheden twee huwelen in een huys verkoen. Van daer op Mantoua voortgetrokken fijnde, ontmoeten fê tot Milaen den hartogh van Savoyen, die ook zelfs fîgh derwaerts vervoeght hadt, om fijne maeghchap te begroeten. Dus is met marren in Italien het jaer verloopen, terwijl se fomwijlen heylige graafplaatfen belooghen, en veeltijds in rijke steden, alwaer vrienden en onderdaenen fîgh om 't yverighet queeten in hunne geneeghenheit te bewijnen, schouwpteelen en praelteeken, uytsteekende in konf en kosten, de grooteht des huys van Ooffenrijk, en Albertus fijne ooverwinninghen vetoonden. Maer by geneeghenheit van deele reyfê in uyttheemlijke gewefhen, en echter van de binnelândische niet t'eenenmael afgefaundert, uyt het spoore geweken fijnde, fal ik, alvoorens weeder te koomen tot den toght aen den Rhijn, een weynigh spreekhen van danaeburighe fâcken, die, te deefer tijdt in onruft fijnde, de strijden- partyen voor geneeghenheiten gedient hebben. Edfärt, Graef van Ooff- vrielandt, misneoght oover de Delfjifliche verdragpunten, als hem door geweldt afgeperft, hadt fîgh op den Keyfer beroepen. De Keyfer, Y y
1598. De Stadt-
houder van
Vrieiland
sont dien
van Oost-
vrieiland
onderplant
teghen den
Graef.

Sonder
vrucht.

die nogh de beslechtingh van utlanders in Duytisch feeken konde goed-
keuren, nogh middel fagh om de beslyuten, in weêrfil der steede te
vonnislen, uyt te voeren, vondt ten laetsten deesen wegh, dat hy te niet
doende de Deffijlsche verdraghpunten, by nae alle de zelffe dinghen be-
lafte. De Graef van fijne hoop versteken, onderfcaet, nae dat hy eenighen
tijd de geledenheyt tot versterkingh fijner moogenheid haft waergeno-
men, de stadt, die door beroerten en koften foo verre was uytgeput, dat
fe't geldt, 't welk fe volghens verdragh verschult was, en andere nood-
wendigheeden, fonder 't invoeren van nieuwe belastinghen, niet konde
opbrengen, dit jaer door inwendighe beroerten oover hoop te worpen.
Hy fondt in de stadt twee foonen, ftlookebranden der beroerte, daer hy
focht hy op eenighe wargeeftten uyt het graeu, om andere, minneogn
oover de schattingh, welke twee van de negentien gilden der steede
weygerden, of die van den gemeen Godsdiift verschilden, te doen
faemrenotten, en de poorten voor 't krijgsvolk, bestelt om 'er in te trek-
ken, en, hoewel onder ander voorgeeven, ten dien eynde op ontsboud-
en, te oopenen. Maer de faemenweeringh ontdekt fijnde, en de Magi-
traeten verfioort, doen fe hun beklagh aen's Graeven kinderen oover hun-
es vaaders trouwlosheyt: eenighe, by wien beveelen om de beroerten
to flooken gevonden wierden, hebben fe met de doodtgeflaft, en d'ooove-
righe, vaft aen de felfde partychap, den lande verleght, of belaaghen
in geldboete. Onder de voornaamstige hoofden dier myterey was een
Groene, man van grooten aensien onder de fijne, en in maefhçhap ver-
knocht aen treffelijke huyfen, onder andere hebbende tot fijnen swae-
gher Willem. Dees, fijnde vermaefhçhap aen Johan Fonk, certijdts be-
wintsman der Nederlandtische faken in Spanjern, waer onlangs, onder 't dekief van befondere gefchaften, in Hollandt gekoomean.
Maer achterhaelt, dat hy beveelen van Albertus aen Edfart overbraght, en
gevraeght welke die waeren, hadt hy geantwoord, dat fe niet anders be-
helfden, dan verloek van doortoght oover den Oost-Vriesfchen boodem
voor de Spaenfche Scharen; hoewel geloofelijker, en met de blijken reets
ontfanghen meer ooverenkoomende was, dat 'er oover een verwiffel-
ingh van 't reght dier Graeffchappe, teeghen andere goederen in Bour-
gonjen, of by Luxemburgh gehandelt wierden. Hy, om deze reeden, eenen
tijd langgh in bewaaringh geweef fijnde, om ten minften door drae-
len hunne aanlaeghen te verydelen, was ten laetsten, nae 't betaenen
van een somme gelds, los geraeekt, as gevanghen volghens 't reght der
oorloghe oover 't schenden van vry geley. Dogh in dees tijdte fijn'egr-
vonden brieven van dien Fonk aen Edfart, waerin hy hem aenmaeande,
niet langher het oogh nae Duytschlandt te wenden, en alleander verrege-
leegene of vruchteloofe hoop, foo vaeken gemiff, uyt den fin te fetten;
dat alleen de maght van Spanjen magthigh was hem in fijn heerchappy
to herstellen: maer dat hy tot beloopingh dier bondgenootschap hadt te
gedooogh, sy hun leegher voor eenen tijdte op fijnen boodem neede-
loeghen, en, om fijn oover de weêrfpannellinghen te wreeken, hunne
vloot braghten in d'inganghen der froome en den naebuerighen boeifom.
Om welke oorfaekten Graef Willem, Stadthouder van Vrieilandt, ge-
beeden, op voorvallende noodtfiekelykheeden hulpbenden t'hunnen on-
derfiant veerdigh te houden, die forghe op fijgh genoomen heeft: en on-
derflichen betaelt hy de krijgsluyden uyt de naêfte plaetsen, toegeren-
wel geoeffent volk, door hem afgedankt, in dien{t en eedt der steede
oover te gaen. Hier uyt, en 't gheen men van elders heeft konnen by
een breghen, deedracht der burgheren nu beeter geveefht fijnde, om
om dat de faemensweeringh, soo men voorgaf, op moorden en branden was aengezet geweest, daer fy figh in waepenhandel onervaren en verfaeght vonden, en dienvolgens om vreemde beestinng verleeghen, wordt een vaendel van driehondert koppen geworven. Maer de Graef, als of hy ooverlast geleeden en niet gedaen had, daeht selvs de stadt, om figh te verantwoorden, voor den Keyserlijken Raedt, met veelvuldige klachten, dat het Hollands krijgsvolk fijne landgoederen plunderde; dat fy, dien, naar wetten, fonder hem niets geoortlof was, met de straffe des doods teeghen onschuldige gewoed, en fijne foonen onweerdelijk gehandelt hadden; jae ook de jonghe manchep eenen nieuwen eedt afgenoomen, uytshuddende dierwije de trouwe schuldhig een hunnen Vorlt. Dus volghde men tot nogh met woorden den wegh van regte, terwijl men metter daedt op alle vyandelijke aenflaghen toeleide. Maer beyde ‘s Graeven foonen trokken den Koningh van Polen, uyt wiens moeaye fy gebooren waeren, vruchteloois te hulp, en hebben aldaer op weynighe scheepeen gefeelt de Embder ballinghen, uytgegeft teroorfakke der beroerden, daer by voeghende bestellinghe, om hun reght, teeghen die hen dat onrecht gedaen hadden, met de waepenen te verhaelen. En de Pool, in opfight fijner maegghchap, deed’ soo veel, dat hy de stadt, wen fe halfterreigh volharende, dreghde allen handel in fijn rijk t’ontsegghen, hebbende oover de zelfde fæk eencn brief geschreeven aen de Vereenghde Staeten, met groote verwaenthgh, maer ook niet fonder verwondeeringh van andere, dat hy, gefchopt uyt het Swedishe rijk fijner voorouderen, in onmaght van figh te wreekhen, en soo verre geleegene wetten voorlichte. Van gelijken verbood den Hartogh van Holtfeyn, wiens doghter Enno, foon van Edfard, ten wijvegenoomen hadt, dien van Embden den handel, aenhoudeende de scheepeen die op fijne kuften aenquaemen. Al ‘t zelfde trachte men in Deenemarken en Spanjen uyt te werken. Hoogher reesen de geschiellen tot Aeken, tuffchen de oude Magistraeten, gefijtijt door den Hartogh van Gulik, erfelijk beschermheer der fteede, en die, welke, onder ‘t dekfel van regtspleegingh, d’andere uytgeftooten hebbende, der reegeringhe meetter waeren. Niet langh daer nae fijn, door een geenfinte dukfter aendrijven des Spanjaerts, d’omweeghen, die gemeenelijck in groote hoovoens plaats hebben, verhaeft door Mendoza en Klemcnt, en d’onthouders voor ‘t kamerergrech van Spiers verweven; maer, d’wijfje ‘t gewijfde binnen den beftemden dagh niet naerquaemen, worden ﬂy vanden des rijk verklaert. Oover welke dafdaenigh een vonnis geftreken is: deefse onderfiant te doen fy nogh geoortlof nogh veyligh, baer te beleedighen, en om te brenghen schaed- en traffe-los, hunne goederen den achterbaelenden ten roove. Oover ‘t jaer is men gewoon den ban te vernieuwen met strenger woorden. Een herault, nae dat hy alles met de gewoonelijcke plegthghed hadt afgekondight, belaat de naefe Duytfe Voriten, den Hartogh van Gulik en te gelijke de Bischoppen van Keulen en Trier, d’uytpraak des reghters door de waepenen te handhaeven. Deefse vonden geraedhen figh te dienen van de troopen van Albertus, vaerdigh t’huuner onderfiant. En nu recs hadt men begonnen ‘t gebiedt van Aeken met inleegeringh te befoeven, nu reets hunne beeffen en al ‘t gheen men ten platten lande ontmootte door ‘t krijgsvolk van Gulik en Limburgh wegh te neemen. Ook heeft het aen hen nietgehaept, dat soo vermaert een hof van Karel de Groote, ‘t welck een geruymen tijdht de hoofstadt der geweeten binnen de Alpishe geberghten was geweest, en tot op deecn dagh in gelijkheyt neecvens Romen en Milaen een feeet tot inhuldingh der Keyseren, in een g-
ruisten staet van Duytsfchlandt, niet te gronde wierdt uytgeroecyt. Ont-
ftelt vonden figh de regenten, wien de gunst en beloften der Protestantfche
Vorften foo schielich een onheyl niet hadt doen voorfien; waerom fe
van d'eene sijde den optoght des leeghers onder Mendofa, van d'andere de 
lightingen tot den Ongerfchen oorloogh, als of die t' op hen gemunt
hadden, vreefende, fonder van eenighe flerken daer teeghen voorfien te
fijn, om afgunft en haet t'ontgaen, t' bewint der fleede den gaffels in
handen steflen. Deefe kiefen tot hunnen voorbidder of bemiddelaer den
Bifchop van Keulen, om hen op billijke voorwaerden den vreeen te her-
ftellen. Dus vutto de stad haer en nakenden ondergang: maer met 
veranderingh des Godsdiensfts, die nu veertigh jaeren langh sigh maghthig
gemaakt hadt. Want beginningh in de stad gekoome sijnde, flalte 
men de Roomsgefinden in hooghe en laeghe bedieninghen, afftellende
die fe van hen en onderlingh verschillende, aenhaengers van Luther en 
Kelvin noemden. De eamrampen bekleet hadden, wierden eerft in be-
fondere bewaringh gefelt, en sijn daer nae, vergefelshaft met velee 
Nederlanders, dien, om de burgerlijke tweedraghten voor deeen der-
waerts gevlught sijnde, de selve onheylen volghden, uyt vrees voor
waerdere, en niet in weërwil hunner teegenflreevers, nae Hollandt, andere
nae elders heen, geweeken. Onder de weeder ingeroepene ballinghen
is geweect eenen Engelbert, die, cเขtijs aan de sijde der Vereenighde
Staeten Ritmeefter van een vaen peerdten, en veel eer door allerhande
krijgsgebrecken, dan door eenighe deught, bekent sijnde, brieven van
verhael tot aanflagh en handtoplegghen van t' kamergerecht tot Spiers 
verkreeghen hebbende, op vorrgeeven dat hem geen beraelingh fnij
flijden gedaen was, de handt aan de Nederlandtiche koopluyden leyde, 
metgerichtsroede en opkoopers van verbeurdegoederen hunne huyfin
doorliep. In de reghtbank der fleede gekooreen, en disce overmoedi-
gher sijnde, wierdt hy beteughelt door een en andermael schrijven der
Staeten, oevel en als een onlijdelijk voorbeeldt opneemende, dat een
gemeene facke tuflchen befondere gehandelt wierdt, voor reghters, die
niet lichtelyk een deugdelijke van een valsche schult onderzeyden foud-
en, met bygevoeghe dregementen, wenfe't niet naerquamen. Men
gehoorsame de van stonden aen, daer cerrytids naylijx in eenighe rijken
d'ingefeeten der Nederlanden veylijgh voor diergelycke ongelykhen leeven 
konden. Maer t' is van ouden daeghe, en behoefte geen bewijs, dat,
nae de waepenen der partiey en haere krachten fijn, de reghten gemae-
tight worden. In de landen van Kleef was al t' bewint der regeeringhe,
noghe in handen van t's Hartoghen Hofraeden, eenen aenhangh des huys
van Ooofenriek. En t' inneemen van Rijnberk door de Staeten felfs
was niet maghtigh geweect de Vorften, die op d'effenfis toeleyden, te
beweegen. De Grooten voorwaer des landts van Kleef en Gulik, als
of de vooghdey des rankfinnerhgen Vorfts de Stenden der landschappen
toebehoorde, hadden beraedfleaght oover t' lighten van krijgsben-
ten genaioe van tweeduyfent peerdten, en fesduyfent voetneghten, 
onder vorrgeeven, t' waere tot verdaedigingh der grenfen, dan in de
daet, om sigh meeftter van den Staet te maeken. Maer wanneer t' op
't verkiefen van een Veldtheer aenquam, eenighe Graef Johan van Naffau,
andere Hoothenloo begeerende, en de middelen waer de foldyen te vin-
den t'fiek sijnde, is door sleetpeyt overleogh den teeghenpartyderen 
tijd tot verfcherkingh hunner moogenheit gegeeven. Deeven en dierge-
lijken toeftant van facken hadt de toeruingh van Mendofa niet foo feec
ontlaagelijg voor die van Hollandts, als verdacht aan Duytsfchlandt, gemaakt.

Hy
Hy voerde met sijn tweeentwintigh vendelen Spanjaerts, neghentien Italiënnen, twee Yerchte, voorts vier regementen Duytchênen, yder van tien of meer vendelen, een gelijk getal Waelen, en een Burgoesens: welker getal in 't geheel werd al gefchat op twintighduytentte voet. Sijne ruyttery bentont in fes vaenen Lanciers, Albanoîfen, twee Spanichêfen, en twee Nederlandische: nogh vijf andere met pisfoolen, ten meerendeelde Nederlanders; en acht met Karabijn, Spanjaerts en Italiënnen, bedraçhende alle deefite ruyttery weynigh booven de tweeduyfent mannen. Want d'ooverige ten getale van twaelf vaenen waren rondtom Brabandt tot belettering teegen onvoorfiene voorwalen gelaten. Seedert veele jaeren herwaarts was 't Koningsh leegher niet sterker te velde gekoemen, welker luyfter en faem eenen gewelighden omvallag van trostboeven en foetelaers, benevens het gedruych van seevenduyfent karren verdubbeide: seeker noyt ftoont het wefen der Nederlanden onder den Spanjaert vrolijker, dan toens. Gemert de meeden en plate landen, infonderheid dieaen Vrankrijk grensfênden, van soo waeren laft van krijgsvolk verligth fijnde, nae soo langduerighe onheylen aedem haelden. Ook hadt sijn vertrouwen voegoht by de velydighe door 't verre afwendens des yvandts elders heen. 't Bewint oover 't geheele leegher was naeft Mendoa, om den swkker onderdom des Graeveyen van Mansfeldt, gegeeven aan den Greave van den Berghe, onder den tiel van Veldmaerchahl. De ruyttery is oover de Maef getrokken, ten deele omtrent Maeftricht, ten deele by Venloo, en oover te Roermonde. Hebben de van der hunnen toght genoomen door de landen van Gulik, Keulen en andere plaëffen op den Duytfchênen boedem, alwaer de wegh breedt, en, onder ongewapende volken, fonder vreewe was, keerende figh nae den Rhijnkant. Bourlotte, Ooverfte dien men gewoos was in fãeken van sloutheyte en spoedte te gebruiken, voor heen gefonden fijnde, dwongh de schippers alle ponten en aeken die hy op de froom vondt, in eene plaëffe, tuften Bon en Keulen by een te brengen, en aldaer achthondert der fijner, en twee stukijens, flanghen genoemt, oovergefeet hebbende, drijeft hy de Hollandtsche uytleegghers tot aen Rhijnberk. Dus een meerder getal van krijgsvolk met sijn neemende, bleef hy meefter van de froom, fonder vyandte te verneemen, en d'ooverfijde des eovers. Mendoa hierentuften d'oufijdinghe volken door een swaer en baldaedigh leegher fooulande, en dies hem onmoogelijk hunne klaghten t'ontgaen, floegh het maetigen van dien ooverlaft in de wind. Want doorgaens hadt hy heymelijk verflant met veelen, en 't was niet onbekent, hoe Duytfchlandt gefcheur en oneenighe was, en ontwent die oude glorye hunner waepenen: hy allen fijnen Konighg getrouw, en, wen hy maer fijnen laft konde uytvoeren, kreunde figh niet feer aen 't naergewezen van vreemde, en haet fonder krachten. Aengeeven die fãeken sefis ons in deefche geweften heeft gevoert, fêl 't niet ongerijm fijn, de volken die naeft aen Holland om den Rhijn woonen, onder de heerschapp van Vorsten of Bibfhippen, en die voorlangh gedeelen des Duytfschênen rijx geweeft fijn, met byvoegingh van d'orde hunner gelegenheit, uyt te breyden. Seeker hunne oude benaeminghen foudde ik met meerder fchijn, als waerheit, konen met de heedenfaeghe vergelijken: want ook de oude schrijvers, die Duytfschlandt weynigh doorfiene hadden, verhaelen niet de sevle; en, door de geduerighhe verhuysfinghen der volken onder elkander, is alles daer nae in een bystere verwarringh geraekht: behalven, dat de uytleegghers, die, by verloop van tijden, daer op gevolgt fijn, de duysteheit niet weynigh vermeerderd hebben, yder een den aelouden roem tot de

Yy iij glory

1598.
glory van zijnen landtaerd trekkende. Dit echter soude ik by naer darren 
vaft stellen, dat booven de Batavieren, die buyten het eylant de plaat 
nen naesten den Franchoisen oever ingehadt hebben, de landen die figh 
tuften Rhijn en Maes uytstrekken, en eenighe weynighe oover de 
beyde stroomen, welker gronckt ceriits vol boefen en moeraffgh geweest 
is, in voortijdem sijn geweest de wooninghen der 'Gulikkers en Kleeflan 
ders, met een gedeelte van Gelderlandt, een welke sijn gelegen de 
"Luykenaers, en de volken daer aan paelende, waer van eerst den 
naem van Hooghduyttschen isgesprooten, 3 die van Tongeren genoemt, 
grensden van achteren aan de Moevel en de Trierlander, stroom en volk, 
die beyde bekent sijn. Op den rugh omvinghen hen 4 die van Door 
nik en Audenaerde, met hunne leenlanden de Schelde, oover welke 
sijn onthielden 5 die van Terouanne, en 't boef Ardenne, die 
thans een scheydingh maeken tuftenchen Nederlandt, dat onder de Har 
toghen van Bourgonij behoort heeft, en 't rijk der Franchoisen. Maer 
nac dat Agrippa de "Keulenaers, uyt de landtstreek, gelegen teeghen 
oover de Trierlander, nae d'andere sijde heeft overgebracht, of die 
vanselfs waeren overgekoommen, onder sijn beschermingh genoomen, 
inforderht sijde bydo sijne night dar aengevoeght de *plantplats der 
Romeyynen, en in de naeltgelegen plaatfen figh ter needergezet hebben 
de "Gulikkenaers, is den naen der Menapii verduwennen, ten waer men 
bydo geen ydele giffingen waerschijnlijck segghen mogelijk, dat die 
inwoonders dieper innewriter gedrevenen sijde, eerst op deede sijde van 
de Maese en Wael, en laeter tuften de Schelde en de Morini figh ter 
needergezet hebben. Seedert dien tijdem heeft deee geheele landtstreek, 
vand de Batavieren af tot booven de Trierlander aan Ments, by Room 
sche beettinghen ingenomen sijnde, ten deele den naem van Neders 
ten deele van Hooghduyttsch-landt gekreegen; om dat de inwoorders 
hunnen ooropronk van Oswerrhijn hebben, 't welk ook noghe heenden 
daechs byd hunne sijpaeck beweelen wordt. Langhs de stroom op dees 
sijde laechhen 8 Wageninghen, 9Rheenen, 10Wijk te Duersteede, 11Aern 
hem, die alle op den Franchoisen oever geweest fijn, hoevel een dwae 
lingh veelen het teegendeel heeft doen gelaovest: oover d'andere sijde 
12 "Kraenenburgh, 13 "Keyfersweerdt, en 14 "Santen, ceriits vermaert in 
den Batavischen oorloogh, en op wat plaatfe 15 "Aiburgh, andere Duyts 
borgh, of Emmerik en 16 "Kleef, geweest fijn, is alleen door giffingen 
nac te spooren. Nuyts, Keulen, Bon, Andernach en Koblentz wijsen 
onn aan de naemen die ffe tot op defecken dagh behouden. Eenighe een 
wen darac nae hebben de Franchoisen, vinders van nieuwe naemen in de 
meesten landen, dit geheele geweest en andere hooghgere behereert, onder 
den naem van Austafya, door dien dat gedeelte van Vrankrijk sijn nae't Oo 
fsten strekte. Maer nae dat deefe byd Hunne cygene tweedraghten waer 
afgeloof, hebben de Duytsche Keyfers, met den Vorlten of vol 
kken meer maghts of vryheitte vergunen, de hooghtse heereffgher dier 
landen aan figh getrokken. Weshalven thans aan dat gedeelte van Gel 
derlandt, 17 't welk, met den naem van Needer-Betuwe genoemt sijnde, 
to hoofstalde heeft Nymegen, volghen de Kleeflanders, op dees sijde 
desRhijnhs. Tuutschen defe voeghe figh in, en beleaf nae dar een lan 
ghe streck den oever, het gebiedt des Bisschops, die sijnen feetel tot 
Keulen heeft. De Kleeflanders sijn omvagher door een ander gedeelte 
vand Gelderlandt, welkers regenten ceriits Vooghden of Beschermheeren 
genoomt wierden, waer in de ftaat Gelder leght, en hier van heeft het 
geheele volk sijne benaamming. Dat de Gulikkenaers achterwaerts ge 
woont
woont hebben; doet ons de oude beschrijving, en tot op deelen dagh het vlek Gogh, geloooven. Op den rugh der Keulenaers leggen de Gulikers, die hunnen naam draeghen van die vry oude stad, en, thans de zelfde Vorften met de Kleeflanders erkennende, eertijds eenen met die van Gelderland gehad hebben. Nogh innewaerderen aan de Maer flrekken sigh de Luykenaers met het landt van Limburgh, de Luxemburghers nae de Moezel en de Trierlanders. De Trierlanders en de Luykenaers staen onder 't gebiedt van Bitschoppen, d'oeverighe worden gereekent onder Nederlandt. Maer diegen d'ooversijde des Rhijns, alwaer de oude wooningheder Teutiscen en Groot Duyltchlandt is, op quamen, ontmoeteden in voortijdens eerst de Vrielen, die met een gedeelte, de klyne genoemt, sigh nae de * Kennemerlanders, of Keneffers, en Kennevers, een volk in 't eylandt der Batavieren, uytstrekkende, en het ander met wijtluftighe meyren, en armen van het Vlie, omvanghen aussi, van daer tot aan d'Eems, langhs den Ocean laegen uytgestrekt. Booven aan deefhe grensden de Groote * Brokmerlanders, andere Bruinswijkers, tot aan de zelfde stroom, en nu teeghen oover de Menapii, fijnde ooverblijffelen der * Golderfche, nae dat het selve volk of vrywilliggh, of door de waepenen hunner naeburen, of van Augustus, tot aan de Wael geweeksen was. Andere Brüteri, maer de klyne, hadden men weederom aan de Lippe, welke stroom de oude gelooften in den Ocean te loopen; doogh andere hebben wel gefchriven, dat hy sigh met den Rhijn vermiengt, naemelijckt door den Yssel, waer in Druis een gedeelte des Rhijns geleidt heeft. Want secker waer heen * d'Ouden Ysffel gelooopen heeft, is sooonecker, als dit vaft gaet, dat er ook veel laeter stroomen genoemt worden, van welke thans geen blijk te vinden is. Maer beyde de Brüteri verdreeven fijnde, echter foor niet dat furen hebben nae beene en al verdelghe, hebben de * Westphaligers, en booven deefhe de * Ofnavruggers en Paderborners, die van achteren door de * Minders en Werders befluten laeghen, korts daer aan de zelfde plaeten ingenomen. De naehe aan hen, niet op die plaeten aan den Ysffel daer fte thans beschreven worden, paelden de * Twenten, en de * Drenten, die rechtte teeghen oover de Keulenaers laeghen; omtrent welke eertijds de Ubis geweet fijn. Maer deefhe verplaetft fijnde, quamen in hunne feede aan den Rhijn de Alamanni, eenen Gaulifchen landttaerd, en verder van den oever de * Heffen, tuschen welke en den Ocean de * Eembbers, Oldenburghers, Bremers een geweldighe landtstreek vervulden; figh ftrekken de Vrielsche kuff vervolghens tot aan d'Elve: maer de Weefer daer midden doorloopende, waeren fene onderfcheyden in Groote en Kleyne. Dicht aan de Cauchi fattaen aan de fee de Saxen, en van daer oover d'Elve de Cimbri. Oover deze stroom koemende, foomen wat verder van de fee af weederom nae de Weefer gaet, raekten de Cherusci aan de Cauchi, Angrivarii en de Catti, om welke de Sueci met veelen volken beyde de oever der Elve, en een oneyndigheid landtstreek van achteren *'t Swarte walt befaeten, fijnde eenen geruym men tijdtgen geweet de maghtighefte der Duyltchsen, dervoeghe dat fe ook meermaelen de vol- len, die naeder aan den Rijn faeten, verdreeven hebben. Maer door verloop van tijden, en verwiffelijckh der oorlogen, fijn deefhe geweeten naeuwijck fijn in hen weefen gebleeven. Want gelijck *tuyt debeaemings, die wy thans gebruyken, gelooofelijk is, dat de sekuffen der Cauchi fein ingenomen door de Vrielen, foor ook is *t secker, dat de landen inne- waerder, die aan eelen volken, by ons genoept, hadden toebiehoort, fijn bemagtight door de Franken, een volk van elders aengekoomen, of verfcheeyde landttaerd, die uyt yver voor hunne vrouyht sigh in ver- bonden en onder eenen naem te fäemen gevoeght hebben. Deefhe eerst in de
1598. de wijt afgeleegene plaetsten van Duystchelandt, en naederhandt in Vrankrijk geweeken stijnde, hebben de facken der Saxen grooter luyflier gekreeghen: die ook nae dat, en dese fijde d'Elve, en fomwijlen tot aen den Rhijn, waeren meeefter geworden, dit Weder gedeelte Westphaelen genoeomt hebben. Dit is in 't korte het begrijp van yder volk. De Gelderfche onder den naem van Veluwe (daer fijn 'er die meenen dat(e certijtde Mastai genoemt geweest sijn) breyden figh uyt van den Rhijn tot aen d'Yfel, en hebben tot naeberen d'Oovervlyselaers, hier voor bezichven. Hie fijn de *Twenten, ouden naem des volx, en van de *Drenten wijckt niet verre de benamingh Tarantii, die ook fijn in 't Graeschop Heerenbergh, e gedeelte des landts van Zutphen, en 'er fijn nogh ooverblijfels van den naem der Streamers, als meede der Bruëleri, welke de volghende eeuwen Bructuarii genoemt hebben, doorgaens geleegehen in moerallighe plaetfen. Dan hoewel ik fte, dat geleerde verumten 't geseyde smaekelijk is gevallen, moet men echter niet ontweinen, 't gheen uyt de voorgaende betooninge blijkt, dat de meefe volken vry verre van daer fijn gefeeten geweest, ten waere men op lichte gronden giffen wilde, dat fe door de waepenen van maghtiger herwaerts aen gredeven geweest sijn. De Kleeflanders oover Rhijn fijn booven aen 't punt van de Betuwe gehecht aen de Zutphenenaers. 't Hartoghdom van Berghen daer aen volghende op den oeveris in een lange ftrack omvangh en de fijn Graeschop van der Mark, die alle onder eenen Vorft behooren. De naeftgrensde fijn mindere Vorftendommen, onder welke Naflau aen de Loonfroom teeghen de Trierlanders gekeert leght, gedenkweerdigh of om het rijk getal der telghen, geïprouoten uyt die flamme, of om fijn breedtuytgeftrektheid. Aen d'Oovervlyselaers nae de fekant fijn geleegehen de Vriessen, welken naem ook nogh op deeven dagh tot oover d'Eems duert, hebbende hun begin genoomen van d'Emdeenaers, die van achteren door de Oldenburghers fijn beflooten. Tuffchen de Weefer en d'Elve volght het fift des Bischops van Bremen: naer welke die van Holfsyn, dat wel een gedeelte van Duystchelandris, maer betijizelt met den naem van Hartoghdom, gelijck fe allernaaect aen Jutlandt, landschop aen Deenmarken; grefsen, soo ook voor een gedeelte de felfde Vorften als teeggenwoordig de Deenen voor Koninghen erkennen. De geweven meeder landwaert in legghen defter wijze. Munftertland, gebynaemt nae haere hoofstalt, onder gehoorfaemhet eenes Bischops, bedeekt de Kleeflanders, en die des landts van der Mark: naer aen Oovervlys fiet het Graeschop Bentheim, en van daer, de wegh als rijfende, komt men oover den boodem van Linghen en Teklenborgh, faende onder de gehoorfaemhet van Graeven; voor Ofnabrugh, ten gebiede eenes Bischops, en door Diephold, onder eenen Graef behoorende, in 't land van Oldenburgh. De tweede orde heeft drie Graeschappen, dat van der Lippe aen den dus genoemden stroom, dat van Raevenspergh, thans onder de Vorft van Kleef, en dat van Lemgow: naer welke 't fift des Bischops van Minden door de Weefer bepaelt wordt. Dus vere Westphaelen, booven 't welk 't Graeschop Waldek, en verder Heflen onder den Landgraef aen den Rhijn, en den Bischoop van Paderborn aen den Weefer Koomen, erkennende deeven niet den Aertsbischoop van Keulen, gelijck de voorverhaelde, maer dien van Ments, voor fijnen Opperbischoop. Indien ik nu verder treed wilde, om de Palts aen den Rhijn, Frankenlandt, Thuringen en 't landt van Bruinfwijk te befrifven, foude ik, hierin te langh fijnde, geen wettighe reeden van onschulft voor het afbrecken van den draet der facken konnen bybreghen. Het
Het regt van onszijdigheit wierdt eerstafan Orloy geschoond. Dit stootj en is geleeghen booven Rijnberk, aen den Rijn op den oever, aen de sijde der Kleeflanders, die om de blijkelijke welgelegenheit der plaatse voor deelen aengevanghen hadden dat te steren; maer te nauwer noodt de gronden gelegt, of groote koften en onderlinghe oneenigheeden dee den hen 't werk staeken. En vrees voor lafter hadt dien van Hollandt weêrhouden van 't inneemen, en voltrekken der selver. Maer den Spaenschen Veldtheer, wanneer hy voor de stadt ghekommen was, en deszelfs regenten teegen 't geweldt hun regt vertoooghen, onderwondt sijl sijns de hameyen der poorten met een bijl in fukken te hakken. Waer benevens anderladder der waghens afgerukt, aen de muren gehecht hebben; dies de stootelingen vol schrik hen den ingangh oopenden. 't Ka steel was bewaard door een soort van soldaeten, halve boeren sijnde, en onbedeeven, niet foo feer in 't rooven, als in den oorlogh, welke d'andere oover hun sleght gewaet, en om dat te niet, gelijk sy, verfeydenverwighge vederboschij van uytslandtiche voogels op 't hooft hadden, belipotende, dienthalen Haeneveeders noemden. Deese, om sijn quan fries te quijten, 't opgeeven verfuyvende, heeft Mendofa, hen beul en strop voor ooghen stellende, gedwongen af te trekken. 't Regement, waer oever Buquoy, een Nederlandts Graef, geboodt, benevens twee andere Spansche, en voorts omtrent de helft der ruyttery, oover den Rijn gefet sijnde, wierdt op de seldse tijd, hoewel Mendofa hadt belooft binnen den vijfden dagh daer uyt te trekken, belaft Orloy, en herdorp Mulleen, daer teegen oever, te verterken: hebbende door af weeghen uytfgefonen houthouters, die de landen, hoewel verre van daer geleeghen, van boomen ontblootende, sijf niet ontfaeghen ook de hyuyen aen te taften. Deese verfkyning scheen toen genoech, om den oovergotch der stroome te verfekeren, dogh naederhandt is men veranderd van gedachten. Terwijl de feeken sijf dier wijfe toedraghen, en Frederijk, d'omleggende plaetfen van Duyttichlandt bezoekende, allerweegen oover de volken heersch als oover onderfchaften, of die dreycht als vyanden, heeft het geweldt en den oovermoedt des Spanschen leeghers bijstere ontfeltenis gebaer, niet alleen in die ongewapende luyden, maer ook in het gemeen der Vereenighe Nederlanden, dat, hoewel de ge ruchten der oorloghe gewoon, echter misfrouwe op hunne grenzen, en bekommert was voor 't hart der landen. De Prins, in voorneemen om deeven schrik teegen te trekken, op deerste tijdinghen, het krijgsvolk, dat sijf in de binnelantdiche plaetfen onthieldt, inlenderheyt de Schotten en Engelsche, waer by ook een gedeelte der befteringh van den Briel en Vilistinghen was gekoome, opontboopnh ebende, is tot Aernhem gekoome; werwaerts ook de ruyttery, en de Vriesche regementen, onder Graef Willem, sijf gespoedt hebben. De scheon, gelaeten met oorloghs behoefte, quamen door teegenwindt traegh opfelyen. Hy selfs strax daer in 's Graevenweerd besiglichthende, verdeelt van daer sijn krijgsvolk door 't gebiede van Zutphen, en de steeden in Ooveryffel, die for voynant te vreefhen, en eenigh hoop van teegenweer hadden. Maer doooverighe deede hy door mindere krijgshoofden besiglichten. Om Doesburgh en Deutekom, welke plaetfen eerst de wegh uyt Duyttichlandt nae den Yffel, ter regterhande van de Betuw, oopenen, te beschou wen, is hy met de ruyttery in eygerner Perfoon getrokken. Aldaar is hem te gemoet gekoome sijne moeye, moeder der Graeven van 's Heeren bergh. Deese, vergelychlicher met een faetelijck gevolgh haerder doghteren, de gewoonelijcke plichten en beleeftheeden afgeleght ebende, badt hem.
Om 't recht van verbindenis hunnes bloedverwantschaps, en haeren rampsoelighen fluet, die alleenhaere naeht bloedvrienden door den oorlogh van een gefcheurt, en haeren man aen d'ecene, haeren broeder aen d'andere fijde geefen hadt, haere landen, soo veel den oorlogh konde toelaeten, te verschoonen. Dus wierde 't Heerenbergh (een steeftijen onder 't gebiedt van Zutphen, waer van t'geglaght den naem draeget) ontbloot van werken, de beftimming daer uytgeligt, en naer 't felve voorbeedt, meer andere steeftijens en kasteeft, die buyten twijfelt voor den overwinnaer hadden moeten buyghen, hierentuftschen onsiijdigh gemaakt. Voorts beraedde men figh niet langh oover de leegerplaets: want diewijl figh om Rhijnberk ter needer te flaen allenhalven onveulygh feche, uyt vrees dat de vyandt, tuftchen beyden koome, soo ongelyk een leegh allen toevoer, en van de steeed hune bondestgenooten, moght aenijden, keurde men voor beft een kleyn cylandt, ter reghter fijde van de Betuw, niet verre benceden de scheydingh van de froom, genoemde de Geldersche waerdt, in te neemen: en van gelijken ook den oer aen d'overfiijde des Rhode, alwaer 't gebiedt van Kleef figh invijelende door 't steeftijen Seevenaer het rechtsgebiedt van Zutphen cyndight. Ten wederfijden wierde een schipbrugh geflaeghen, langs welke 't gescheut en de ruetyer bequaemelik konden oovergevoort worden. En naeggeffen al 't gevær in dat eene gewest figh t'famen geveoge hadt, en er dien volghrens elders niet te vreesen front, lichte men de foldaeten uyt Ooosten-de en Nymegen, als ook uyt de uytterfte plaatfen van Hollandt en Zee- landt, om de troepen, die de beftittinghen hadden weghgenoomen, te vervullen. Deeffe heeft Hoohenloo aengebracht. Dende ook een treffelyken dienst deede, wanneer hem wierde gelaft de steeeden in Overffyl, alwaer de vyandt nu al om verfpreidt was, met gescheut, en andere voor- raedt om den beformer van verre af te keeren, te verforgt. Waer nae de Prins, om op alle dreygende gevaren de behoorlijke orde te ftenen, nooglyckhachtend voorverlaag te maekten wat maght van waepenen hy by figh hadt, naegedaene monfteringh, bevondt, dat er vijfjehondert ruyters, en naelyk feyduyften voetknechten by hem waeren: een al te swakken leegh, om in oopen veldt den vyandt 't hooft te bieden; dogh dat door 't beleidt des veldtheers onderftent, en van 't voordeel van tijden plaets gedient, genoegh was om 't vyandts voortgang te beletten, en, naer de gelegenheit quam te vallen, yetz ondernemen. Sijnde derhalven door gevangehen 't fijner kennis gekoome, dat er uyt de staat Gelder toevoer voor Mendofa op wegh was, keert hy figh in aller yl met de ruytert en de voornamefte hoofden van 't leeghe te rugh nae de Maese, op hoop van 's vyandts geleeyde steeftchen Venlo en Orfoy 'tonder- scheppen: macer oover de froom gelet fijnde, quam 'er beright, dat de Spanjaernten aenflach gemerkt en gemijt hadden: dus vruchteloos uytgegaen fijnde, kreeghen de regementen, gelaft hen te volghen, orde om te rugh te blijven. Ook fijnde 'er bejegeninghen gevallen op de froom, alwaer soozen andere aenmerkelyk is geweest de floutheit van eenighe wyngigh ftevenlooper, die, met een kaeghefhuuyt afdrijvende, als ofte by ongeval door de froom derwaernts vervallen waeren, een Hollandtiche galeyte, teegen oover Rhees op de waagh legghende, met fechieten ooverrompelde hebben. Hierentuftschen was het Spanfch leegh, door 't aenkommen van nieuwte schearen, versterkt geworden; macer de meeninghe selve freekte hen teenen ballaft, dewijl al den toevoer, schoon die oovervloeidig, van Keulen en de naebliergh fteeden, aengevoert wierde, voor soo groot een meeninghte te kort fchoot, en 't gebrek van soldye
1598.

Die de landenplunderen:

En de ware penen tegen elkander en hunne oorveren neemen.

De hoofden zelfs zijn on- en eenigh.

Voor het leven van de Spanjaerden als alles afgesneden voor de...
foulinghen, die méér ondertusschen als geëwone gevolghen van den oor-
loog moest ten beften duyden, in korten stonden te verdwijnen: dat het
ook niet dienstvlijgh waere, geringhe onheylen te wreeken, om swaerdere
op figh te haelen: dat door den brandt van eenen oorloogh wel haeft de
geheele wevereld in lucht vlaen staen foud, indien de naeberen, op
yders befonderen ooverlucht, den eenen of den anderen aangedeën, figh
waependen en party kooven. Hier by hadden sijn gevoeght brieven van
Albertus sêve, die aen Sibylla, 's Hartoghen huffer, beleefdelijk hadt
gantwoordt, haer biddende de noodtvendigheid en eenighge ongemak-
ken voor 't teegenwoordighe ontschuldighen, waer naer in 't toekoo-
mende, de weêrpannelinghen ten weederlijden gedempt fjinde, de Vorst
van Kleef een gemeene weylijgh en eenen gerüften ftaet met hem befit-
ten foud. Maer de klachten hunner baldaadigheden daegelyck meer en
meer verfwaerende, wierd den Aedel, den Steëvooghden en den afge-
fônderen der steeden gelaft binnen de stadt Kleef te fàemen te koemen.
's Hartoghen namt maer een yle schim fjinde, wierden hem, op dat fijn
ne fiekte niet verargerde, foo wel fijne eygen als anderhe onheylen ver-
borghen gehouden. Dogh Sibylla, vrouwte van mannelijke moedt en
wijlheyt, vertoonde nu aen allen te geliaky, dan weeder aen elk in 't be-
fônder, dat 'er thans niet veel te beraedslaen, nogh om's Vorsten inko-
men te vermeederen, nogh oover faéken den landtpaelen betreffende, maer
op 't beffchermen van hunne vryheyt, van hun eygen leeven, die gevaer
hipen: hen derhalven betuygende, dat fê eenmael fouden ontwaeken,
en, terwijl 'er nogh tijdjt om op middelen thunner reddingh te denken
overigh was, gelaemelijck ten gemeenen beete blêften, in eenen fòo
heeten yver, datfê met de traenen in d'ooghen, haere tochoorders te
meermaelen tot-meeddeooghen ontroerde. Alle geschillen dan te boo-
ven gekoomen fjinde, wierd bellooten de voornaemstste fteeden met fchiel-
lîjck fàemen geraet Conjvfolk te beijtten, en van allerweeghen hulptroo-
pen op t'oontbieden. Geheel Duytschlandt is gedeelt in tien landstfê-
ken, genoomt Kreyftfen, vijf opper en vijf needer. De eerste der Ne-
derkreyften behêflh dree Aertsbisschoppen, die ook Keurvorffen sijn, en
onder hunne beffcherminghe drie vrye fteeden, Ments, Trier en Keulen;
as also den Paltsgraef, van gelijchen Keuervoiff: en verder eenighge min-
dere Vorftendommen. De tweede, de Weltpaesheike, welken wy hier
to vooren beffchreeven hebben, vervangheende Vorsten van Kleef, van
Ooostvirleandt, van Waldek en vêelle Bisschoppen. De derde en vier-
de begrijpt de Saxen: in de derde, waer onder Meiffen en Laufnits, sijn
den Hartoghe van Saxen sêve, en den Markgraef van Brandenburgh,
beeyde Keuervoiffen; de Hartoghen van Pomeren, van Anhaldt en meer
ander Vorsten; neeven eenighge fteeden. In de vierde legghen twee
Aertsbîdommen, Breemen en Mæghdenborgh, vijf Bîdommen; de
Hartoghen van Holsteyn, van Bruinswijk, van Meklenborgh en van
Luntinburgh, met vêelle fteeden aen d'Ooßfe. In de laetste, genaemt
de Burgundìchen, wordt gerekent de Aertsbisschop van Bêfanzh; en
onder deecfè hadt Karel in voorttijdener gerekent fijne Nederlanders.
Yder kreyts heeft tot opperhoofft haeren kreytsvoorfften, die de minder-
ne faëken afdoet met fijne bygevoeghe Raeden, en tot de groote eenen
landtâagh beroepen. Kreytsvoorffte des Weltpaeschens was op die tijdt
Simon, Graef van der Lippe, wien de Stenden des landts van Kleef
toen hadden verflghtt Orföy van Mendoza weeder te eysflichen, en, quam
hy 't te weygheren, gefanteh der vijf Nederkreytsten tot Dortmont te
beschrijven: dat hy ondertusschen t'huyshoudende 't krijgsfolk, 't welck
men
men voorhadt nae Hongaryen te senden, en de penninghen toegestaaen tot den Turkischen oorloogh, 't gevaer binnen 's landts booven 't geen foo verre van de handt was foudert harten neemen. Met geen mindere veerdighdt zijn 'er gefonden, om by den Keyfer door gebeeden een te houden; en om de Bifchoppen, gefeeten aan den Rhijn, den Paltsgraeef, den Landgraef van Hefien en den Hartogh van Brunwijck, door vrees van het quaedt, dat ook tot hen voortkroop, tot een gefaemtelijke afweer- ringh der gemeene onheelyen te beweeghen: daerenbooven, om dien van Keulen af te maenen, van den Spanjaerder verderen toevero van leeven- middelen doende, dierwije het algemene bederf voort te fetten. Andere wierden aan Mauritts gefonden, met dankegingh, dat hy tot nogh toe, soo veel in hem geweest was, met de minffe schaed der gebuerlan- den, den oorloogh gevoert hadt, en om hemte bidden, alson te willen voort- waeren in 's wyands ongerechtverdigheden door reghtsbaepe dapperheid t'ooverwinnen; dat hy ook oover d'onheelyen, hen teegen wil en dank op den bals geschoorden, en die behoorden meeddelijen oover hen te verweken, niet in graminchap teegen hen onfleeuen, maer sych oover de pleegheers dier geweseldenaryen veel eer dan oover 't gedult van maghteloof volken wree- ken sponde. 't Welk hem en den Staeten aengenaem geweest is, insonder- heit om dat, 't gheen men certijts meermaels hadt gewenscht, toen by naergheopt wierdt, dat de Duytschen, nae sych vruchteloo op hun reght en wetten beroepen te hebben, en bemerkende dat hun straffeloos toege- ven maer hadt gediend om den Spanjaer in sijne baldaadigheden te sij- ven, methen in vereenigingh van waepenen treeden fouden. Derhalven is hen getaanwordt, dat de aecht jaeren te vooren alles wafts op den Duytschen boedem besaeten hadden overgegeven, op belofte, dat de Spanjaerden, foo gebeeden te vergeefs waeren, door de waepenen fouden gedwonghen worden van gelijken te doen. 't Welk, naerdien't onderge- volgh geweest, en hen hunne feedigheid schaerdelijk, den Spanjaer sijne baldaadighheid voordeeligh geweest was, ja soo verre, dat sels Albertus, thans den beleyder van soo schrickelijke geweseldenaryen, van veelen tot erf- genaem des rijx geschikt wierdt, fo nu, soo vaeken door hunne goedtheid te leur gefelt, sijh-eenighermen aenden gedwonghen sien, gelijke voor- deelen met hunne wvyanden, in plats van woorden fonder vrucht, te flo- ken. Maar dat, foo de Duytschen die dinghen, hen foo meeningmaelen voorgeth, ten laetsten door ervarerentie geleert sijnde, beffeven konden, men, nae foo veele wyandtliche foollingen, gepleeght door de Spanjaerders, die geweselighde moogenhede, insortingte t'hunner ooverbeeringhe, nimmer met reghtsverdiger reeden sponde te gronde setten; en dat, nu Philips, geggrij in't reegeren, was ooverleeden, achterlaetende een behoefteghen en tweedrachtigh leegber, nimmer geleegener tijd te gebooren geweest was, om gefaemtelijk met volken hen in bloede bestaende in vereenigingh van waepenen te treeden. Dogh Mendoza heeft den gefondenhen aem ge- antwoordt, dat sijne faecken't foo vereyschten, naerdien'er geen ander middel ooverigh was, om de weerspannelingen ben te dempen, en niet anders, verfmaende den foo verre het reght, dat hy ligh niet eens geverdighd, al't gheen foo oudt als nieu voor Ooffenrijk teegen 't landt van Kleef, t'ecen dekmantel met glimp van reedenhen, hadt konnen bygebracht worden, voor den dagh te haelen. De Spanjaerders hierentuftschen, ter- wijltse andere neemen te plaechen, leeden felve dagelijks vwaerdere on- heylen. Want door hun geduerigh rooven en plunderen, ook op dees syde des Rhijns, waeren de vruchten vernielt, de huyslyden verjaeght, boonmen en huyfenom verre gehakt, en het landt alom foo woelt gemaakt,
al of 'er vyandt gebrandt en geblaekt hadt, nogh volghed het gewoone-
lijk onderstande het leegger niet, sijnde de geleyders van hunnen toevoer
verscheyde maelen afgezet geweeht, waer uyt hongher, en korts daeraen
bijter verloopen onder 't krijsvolk voortquam: en niet alleen in 't heyme-
lijk, of hooft voor hooft, maer dermaeten, dat op eenen dagh verscheyde
vendelen, die hunne vlught verre nae de Mosel genoemen hadden, sij-
sens verliepen, en de rutytery, hen, om fe te rugh te doen keeren, nae-
gefonden, geweldigher handt dwonghen hente laeten loopen. 't Gheen
de behoefte hadt verfwaert, was, dat de scheepsbruggh, over den
Rhijn geleght, 't fy door de stroom, beweeght door heevighede windt en
eyghen drifht, 't fy door onkunde der timerluyden, los geraekt sijnde, de
gemeenchaap van den eenen oever met den anderen hadt afgegheeven. Men-
dofs, aengemaht door dit ongemak, nam hier op een vacht befluyt Rhijn-
berk, waer oover men dus langh beraedtslaeht hadt, te belegeren, om
dat aldaer den weerd, sijnde eenen fleutel des strooms en eenen feeker
overtoght, neeven meer andere plaetfen, voor een tijd niet fonder
lafder werden ingeheven; het inneemen dier plaetfê, gegrond op reght
van ooverwinninge, een eerlijker vesting om te blijven sijne foute:
waerom het des te meer te verwonderen is, dat dit werk meer dan een
maendt langh is uytgefelleen geweeht, daer onderdufsch de vyandt swak
en verre van de handt was, ten fy hy fleght hebbe een rechtverdigher
dekmantel om figh in die geweven op te houden. Ook noodighe hem
de gelegenheit, om dat de Staeten, meermaels over 't weederleeveren
van Rhijnberg aengeprooken sijnde, die plaetfê nogh als eens anders
ingeruymt, nogh als de hunne gesterkt hadden. In 't begin des jaers
hadt Ernft van Beyeren, Aersbutfchop van Keulen en andere plaetfen,
fijnen cyfch aenggende 't weederleeveren op nieu hervar door Johan van
Naffau, foorn van Johan; betuygende in feer beleefde tale die billijkeit
fijner facke. De vergoedingh van koften, die de Staeten, om figh te
verweeren, 't eenen dekmantel naemen, weederleyde hy aldus; hy feyde,
dat fy geweeht waeren d'eerste die de stadt ooverwijdheid hadden; en de
Spanjaerds hun exempl volghende echter meermaelen belooft hadden daer
uyt te trekken; maer datá, eenighen tijdht met uytftel verloopen sijnde,
door belogh waeren voorgekoomen: en indien de schaeden en ouroogh-
koften weedergeeyfcht wierden, 'er feeker geene rechtverdigher waeren,
as die een yder deede om 't fijne te naederen: weshalven soo hem niet
toegelaeten wierde eenighen rekeningh oover 't weederinnenemen van
Hoey te maeken, hoe veel onblijkker waere het dan, hem te belaften
met koften gedaen tussehen twee partyen, in eenen oorloog, daer hy figh
nimmer hadt ingefteeken. Daerbenevens vertoonden hy, dat de plaat
sen verdaegdighers t'eenen lait, en den vyandt niet noodigh fijn foute,
gemerkt men elders veel bequamer oover de stroom konde setten. 't Welk
de Vereenigde Staeten voornaemelijk bewooogh heeft, door alle de
provintien een vergaderingh van Staeten te beroepen, om de verre af-
gelegenheit dier plaetfê, de fchaersheit van 't krijsvolk, en de swaerigh
dee in 't verfterken t'oooverweeghen; en hoewel men niet gefint was langhe
op de koften te staen, vondt men echter geraedt uytt het weederleerveren
der fteece, by nae buoyen hoop van houden, yet meer dan enkelken dank
to verwachten. Derhalven hebben fegantewoordt, hoe fée meermaelen
ondervonden hadden, dat de dienthen die fy goede vrienden deeden, den
vyandt ten prooye gedijden: datá daernom niet fonder reeden wilden be-
voorwaerden, dat de vyandt geene plaetfen binnen de paelen van Duysch-
landt foude bemagheghen, nogh ook yet onderneemen, 't gheen de vrye
vaert
vaert van den Rhijn bekommen moght: waer teegen foo hy quaeme te doen, den Aertsbischop Ernf van Beyeren, en andere Keurvorsten aen den Rhijn, de schaede te vergoeden hadden. Hy weederom van ejner sijde billijker punten begeerende, heeft, wanneer men nu by naer eens was, niet verder aangehouden, als of hy van 's Spanjaerts toerustinghen ter wrakke geweeten had, niet fonder bedenken sijnde, dat hy dien meede, tot andere gethullen tuffchen hem en eenighe Duytsche Vorsten, felfs hadt ingeroepen. Dien van Hollandt ook is't veftighen der sfeede niet voor 't gevaer ter hertent gegaen. Weshalven 't eftkeren, 's vyandts leeghier nu alom den Rhijn verfreipdt sijnde, te sfaede quam, en daer by, behalven donheyen, die men hadt konnen voorooomen, buyten vermoeden nogh een ander. Want de peft, ontteeken binnen 't kleyen begrip der plaete, verfreypde haere befittingh lichtelijck, en maekte de nederlaeghe des te aenmerkelycker. Mijnes oordeels is de oorfaeck dier plaeghe geweest de ongewoone drooghtje des Rhijns op die tijdt, waer door de grondt, van waeter ontbloot sijnde, met haere swaere dampen de lucht, die ook reets door de gebreenck van den Herfift bedorven was, vervult heeft. 't Vergift, dat figh voorts onder 't gemeen verfreipdt hadt, wierdt, foo heeft hy den eenen of den anderen befitmte, door den menfchelycker ommeangh selve, meerder voorgeme. Dogh de foldaeten aldaer in befittingh legghende, en nogh wel gevoet, nogh wel gehuysweft sijnde, waeren uyt een veel grooter getal naeulijken feshondert gefondt gebleeven: en niet minder was de verflaeghenheit der gemoederen door 't aenfhouwen dier jammeren, als 't verval der lichaemen door die befittingh. De Steëvooght, Schaeft genoemt, felfs ook aen de fieke te legghende, hadt op de brieven, hem weeghens Mendoża behandigt, alleen geantwoordt, dat het fcher ontijdigh was van d'oovergaeve te spreken, naerden de Staeten onlangs eenighe voorlaeghen aen den Aertsbischop van Keulen, weegens 't inruymen der sfeede, gedaen hadden. De Spanjaert, door foo fecdigh een antwoordt, met een losfe hoop van trouwoosheit ingenomen sijnde, schreef eenen tweeden brief, met aenbieding van belooningen foor hem en fijne huysvrouwe. Hierentuifchen heeft de Prins drie vendelen, die verfichyde maelen gefonden, en t'elken te rugh gereoopen waeren, nae dat de vruchteloofe aenlaeghen den vyandt aechloos gemaekt hadden, dewijl de froom om de windt niet te gebruyken was, gelast in aller yl te lande te trecken, met orde om den weerd te beantwen, te bewaren, en figh onder de fieke befittingh binnen de plaete niet te vermergen, ten waerein d'uyterfte nootfackelijckheid. De werken van den weerd waeren swak, en als 't begonnen hadden die te voltrecken, is hen de vyandt voorgoomen, die, nae dat hy sijn geiuft hy een gevoet had, 's hunne swakke befschanningh allerweeghen doornaegeld: daer beenevens was de ruyerly, ter plaekte daer de froom de minfte drift hadt, door een drooghtje ingebrooken: en 't gevaer gemaakte rechts van naeb, wanneer door laft des Steëvooghths 't krieger volk ooverquaam, nae dat de waerd sfeede met flukken beplant, en langheheen mufteniers geofferte waeren, onder welker beftuchtingh ook de laerte fonder schaeft sijn binnen Rhijnberk gemoomen, achterlaetten de geheyme poppen en vuurwerken, om de hufften te verbranden. Terwijl de faeken figh aldus toedraeghen, leght Mendoza, op dat niet eenigh vyandtijck geweldt de beleegeringh quaeme te flooren, befittingh in de sfeeden, geleegenheen Rhijnberk, in 't gebiedt van Kleef. De meefte hebben figh van felfs oovergeeven. De inwoorders van Burik, die eerst teegen de geweldenacert van oorloghe den ydelnen naam van onlijdigh't Kleef, darden

1598.
HUGO DE GROOTS SEEVENDE BOEK

1598.

darden voorwenden, heeft hy trax daer aen, door 't in brandt feeken hunner poorte, onder gehoorfaemhert gebragt. Ook deede hy krijgs-volk binnen Alpen en Meurs legghen, hoewel deede laatfte aen de gewee-

fene gemaelinne des Graeven van Nieuenaer, d'eerste aen die van den Palts, nu beyde weduwen, toehoorderen; en maer onlanghs beloffte van Albertus gekreghen hadden, dat hunne goederen door geene waepenen bevaert fouden worden: 't gheen toen ook meer andere weedervaren is, fijnde geene verbonden van waerde; naerdien alle reghten de fchoop hadden. Groot voordeel deede deen beleegeraers het donker en mistiigh weeder, waer door fede desto spoedigher op drie plaetfen Rijnberk naerdien. Tot nogh toe waeren fe niet aen de graft gekoome, de flukken geplant op deu waert en het vafte landt dreughden nu loste fchieten, wanneer Alfonfo d'Avalas, overferte der ruytcri, en toen opperhoudt in dat belegh, naer krijgs bruuyk, een trommeflaegher aen de beleegerede fendt, om hen op te cyflichen. Den raedt der fteedelinghen, dat men vryhert foude verfoeken, om een gefantfchap aan den Biljchop af te veerdighen, wierdt, als een betuyghing hunner vreefe, door den foldact verworpen, geverengend vanhant hartIgh antwoordt; fijnde ook dieswegehen gebelgh, dat Mendofa, als of hy te geringh was om door den veldheer overwonne-
nten te worden, dien laft eenen Ooverfien hadt aenbevollen. De Span-
jaerts, hebbende eenen fform gedaen op het buytjen bolwerk, wierden ruffigh ageweven, met des te grooter bloedtftortingh, om datfe, fonder figh van vooren te beforgen, verachtelijk waeren aengevallen. Maer wanneer men nu hadt begonnen de bortweerde fchieten, is, door een wonderen toeval, den tooren, faende by de Rijnpoort, waer in voor-
raedt van bufskruty, dat voor langhen tijdht hadt konnen ftrekken, was opgelecht, door een fchitterende vlamme, en een fchijficken flagh, als door den blijxem getroffen, van een gefpronghen. Die d'oorsaek naerge-
vorft hebben verhaelen, dat eenige fteenen of een yferen boudt, door 't aenwrijven van 's vyandts koegel, vonken van figh gegeeven hadden, en het kryyt hier door den brandt gevah. Door dien brandt is de lucht van alle befmettinghe gefuyvert; maer met gevolgh van swaerder onge-
lukken. Want door dien flagh wierden de naefte huysen ter needer ge-
worpen, en onder derfelver puynen eenighe menschen geplettert, jae felfs een gedeelte van de wal wegghenomen, foo groot, als naeulys mee-
nighte van flukken hadden konnen uytwerkhen; en ten waere een halve maen aen dien oordt den vyandts geficht benoemen, en foo onvoorfien-
flagh hunne finnen verbijsterd hadt, fye waeren 'er te gewelde ingevallen, al eer die van binnen, of om figh ter weert te fellen, of om van verdragte te fprecken, konden te raede worden. Want tot hen waeren ook grootte swaere fteenen overgevyloogh, niet fonder de naeft daer by faende wegh te neemen: en felfs een half uere daer nac was alles bedekt met wit-
heit, en donfteleinis des Rhijns foo groot, dat de scheepen gevaer lie-
pen. Dogh wanneer binnen de stad yder weederom tijdht gekreghen hadt om tot figh felven te keeren, rufchhen hunne ooren nogh alom door
den schrikkelijken flagh diefe getroffen hadt: en de verflaeghene of ver-
chalkerde fchiachen bedwelmeden door foo wreeflijk een gefhitte hunne ooghen: maer foo vaek fye overvacht, dat de werksen laeghen om verre geemte, 't bufsktuet teeneemal was verflondhen, enal't gevaer dat 'er nogh te beusteren ftonc alleen op hunne handen moefte aenkoomen, was 'er langher raedt, nogh felfs onfagt om hen in toom te houden. Want Lukas Heddingh, wien, door de doodt van Schaef, de Steevooghdy was aenbevollen, lagh neevens andere onder de puyn van een omgeflae-
ghen
Deen dank, gelooide men, vergelde Avalos hen, ter geheugenis van den flagh by Knodobsburg, alwaer hy te dier tijd gevanghen, in Hollandt beleef onthael genooten hadt. De beleegeringh is den vijfden dagh vol- trokken: en Maurits door dit verlies van syne hoop versteeken, naerdien hy alvoorens had gelooff, dat dit belegh, in een tijdh soo nae by de Winter, den vyand langher werk verschaf foudre hebben, vonct ech- ter nietis te bechuldighen, dan de meenighvulighed gevalhen, die de fortuyn soo schielich t'henen naedelee befchikt hadt, en de schaersheit syner troepen, die hem niet toelieten iets buyden de bechfermingh der grensen te beginnen. Onder dit beloop was de eene helft van 't Spanisch leecher, dat, oover den Rhijn getrokken fijnde, figh teegen Orlooy hadt deedergeleghen, vermaeendende door onnuten hooghmoedt de vrygel- den hen tot afkoopingh van plunderen aengebooden, gevalhen in de uyster- fte grensen van Zutphen, en de landen van Ooverysfèl, roovende en ruytendeter fluyk, wel to geringhe schaeed dier ingefectenhen, maer den Duytischen boodem, dien te tot daer toe oover moeften, met rooven en moorden doorftaevende. Veele bewijzen hunner wreehtheit hebben fge- geeven met het ooverwighden der fteeden en kastelen, geleeghen tuf- fchen de twee stroomen de Lippe en de Roer. Maer alle de meenigh- vulighde moorden, fonder onderfcheit, aan 't gemeen gepleeght, wor- den verdoorf door de moordt begaen aan eenen man, soo ten aenfien fijner voorttreffelijkheit, als ten opflicht van de veelheid der gruwelen daer ontrent. Dees was Ulrik van Valkenfeyn, Graef van 't landt van Brouke (een woord, 't welk my by naer doet geloooven, dat hier eertijts fijn geweef de Bructeri) die in Godsdienst met dien van Hollandt een gevoelen hadt, en gewoon was met de vergaederiningh fijner landfaeten de Spaensgesinde vryborfligh teeghen te gaen. Hy hadtby figh hondert fol- daetnen, en wat meer landtheuwen, tot be scheringh vun fijn swak ka- ftele, die de rooveryen der Spanjaerden, door vree voor haer, somwij- len door noedermaeken, in den toom hielden. Derhalven gelait fijn hyus en de beftentingh oover te geven, weygerde hy 't, figh beroepende op de voorreghen van Duytichlandt: waarom Fernando Lopez gefønden wordt om het te beleegeren: de Graef, figh langher weerdende als fijne krachten toelieten, is 't uytterfte voorgekoomen, met bedingh vun 'tlee- ven voor figh felifven en den fijnen, neevens veylighheid vun goedten haeve; 't welk 't geruht verre booven de waarheit hadt gefchat, 't geen een der oorfaechen van fijnen ondergangh geweef is. Want, teegen beschei- delijke voorwaarden en beloofen, wieret het flot geplundert, fijne gemae- linne wegh gevoert, de beftentingh om 't leeven gebraght, hy zelfs in be- waeringh gsfelt, en, aldaer eenighe daeghen gehouden fijnde, genooc- digh om oopen lucht te scheppen. Bevel om hem te vermoorden hadt ontfangheneen Pedro Agaje; foo noghtans, dat de moordt op eenighen toeval konde gefchooven worden. Hy wandelde oover aerde beenst met het bloedf fijner foldaetnen, wanneer d'uytvoerders vun fijne doodt, onder Schijn vun wachtsers volghende, hem eerft met een veeferfies ge- flaghen hebbende, voorts met den deeghen doorftootnen: en eenighe fij- "Aaa ner"
ner huysgenooten, die hem vergelschappen, is gelijke noodlotd we-
dvervaeren. De fæk van fluk tot fluk, gelijk die figh had toegedraeogn,
aen den dagh gekoome fijnde, ontwaekte ’s Graeven bloedtvrienden,
om wreak oover fijne dood te bevorderen; en de verbolgenheid der ge-
meente felsf was te heevigh, dan dat den Raedt van Gulik die fæk met
stilfwijschen konden laeten doorgaan. Welken Mendoza soo achteloos heeft
genantwoordt, dat hy genoegh achte t’ontkennen laat gegeven te hebben
tot het geen hy ongelijkstra liet heenen gaan. Hy hadde der bygevoeght, dat
het felsf niet fonder bechikkingh des heemels soo was uytgevalen, dat
door ’t recht van oorloghe was omgekoome eenen, die om fijne oopentijl-
midaet van beroerte en godloofheft al voor langh hadde behooren ’t lee-
ven te verliefen; heevighe klachten wortte hy oover fijne halfterrijghhet,
stellende ook dit onder ’t getal fijner midfaden, dat hy hem op fijnen
Latijnschen brief, als door verachtingh, had in Hoogduytich, een tael
die hy niet verfonde, geantwoordt. Tot beluyst vermaeht hy hen,
indien ’er te met yets ware te verdwen moght gebeuren, gedult te nee-
men, fonder welk hy felw ook niet maghtigh was eene meenighe, ge-
terght door behoefte en ongelijken, te beffieren. Op dit beffpoht niet
woorden volghden fæcken. Onder de fteeden in de landen Ooverhrijn
is de aenfielijksfte Weefel, vermaeht in koopmanschap en handtvwerken,
die de Nederlanders, in de hitte der vervolgingh om den Godsdiensf,
met meenighe hun vaderlandt verlaetende, daer binnen gebragt had-
den. d’Inwoonders dier fteede, bevroedende dat hunne fæcken, onder
eenen Spaenschen reghter, booen andere fwaer foude vallen, hadden
beloofte ’s Veldtheers gramschap door een aenfielijk gefandenfchap en
gefchenken voort te koome. Dit ’t fijner kennis gekoome fijnde, heeft
hy geantwoordt, dat hy de man niet was, dien men van ’tgeheen ’er noo-
digh gedaen diende, door praten foude kunnen afleynen, of die niet
wift den goeden wel te doen, dan bewoogen door geschenken: dogh
dat ’er geen ander middel was om hem te verplichten, dan kerkelijke en
burgerlijcke fæcken in hun voorigh en waerachtigh weeven te herfellen;
dat het aenschouwen van soo heerlijck een gefticht hem voor een grootge-
schenk verftrreekken foude. Dit wierdt gefeght, om dat die van Weefel
t te mermaelen door ’s Hartoghen Raedt gefal fijnde, den Roomfchen
Godtsdiens in hunne lant te oocen, fulx halfterrij geweyght hadden.
Korts daer aan, wanneer de Spanjaert, ftaende om met het
geheele leeghe oover den Rijn te trekkhen, hen belaete fkerke bestaffingh
voe to en te peerde in te neemen, ’t geheen Burik haere gebiertad
nu ook reede gedaen haden, en booven dien verfekeringhde doen, dat s’vy-
andts waepenen in die geweften geen veranderijh meaken souden, heft
men ’t gevaer wel lichtelyk kunnen afneemen: gemerkt fulx te gehoor-
schiemen veranderijh in den ftaet met figh fleeppe; en, soo fgy ’t weyger-
de, den baldaedighen folland, geejtigh op byu, nu naeulyk van ’t be-
formen der ftadt konde afgeweert worden. Derhalven foigt men midde-
len om den Veldtheer te verfoenen, wiens gramschap voor het teegen-
woordighe ontgaen wierdt, met het uytbreken van kooren, en een gift
van hondert duyfent daelders; welke somme, fonder heffhen van schattingh,
uyt de gemeene middelen der fteede betaet wierde;en de gefcullen, ont-
fana oover den prijs van ’t geldt tuffchen de burgery en de foldaeten, fou-
den ’t gevaer wel heeft vernieuwt heftten, ten waere de regenten deo-
roerde gemoederen ten weederfijden befaedight hadden. Met dit geldt,
et ’t geheen ’er boovendien uyt de naeberigte fteeden getrokken, of van
Brufel aengekoomen was, ’t leeghe door Mendoza bewilgift, om,
’t geheen
t gheen het tot nogh toe hadt geweyghert, laatende eenigh volk tot be-
settingh op dees fijde van den oever, oover den Rhijn te trekken. Daer
nac fiin geegaen oover de Lippe, oover een fterke en vaalte brugh, wel-
ke Mendoza dien van Yfèl hadt belaft te maeken. Want die, welke
een aal te breedt opgevendt werkbaes hadt gemaakt van bofen kennis,
ter fijden met rijswerk aan den anderen gevlochten, en gelegeh oover een
nieuwe vondt van schuyttens, wierdt, gelijk gemeenlicly fulk een flagh
van werk uytterlijk wat fchiijnt te belooven, in't gebruuk onbequaem be-
vonden, dewijl die hooft voor hooft wel te gebruyken, maer voor vee-
len te gelijs, om de ongelyckheid des lafts, te haechelyck was. Aldaer
wierdt men, volgens 't gevoelen van Velaasfo, te raedc liever nae d'Yfèl
toe te trekken, als verre van de grenfen, en fonder verfleekerden toever,
't oovervallen van de Winter, en de moeraffen van den Vrieftchen bood-
dem te moeten uytftaen. En op deefen toght is den ingefcetenen van
Munfterlandt geldt en krijgsbehoefte afgevordert: waer teegen de Ver-
enighe Staten hen aengeschreven en vermaent hebben, dat 'e van hun-
nen lijde geene onfijdigheid te wachgen hadden, foo de vyandt door hun-
ne gunst of hunne lafhartigheid verfkerkingh kreegh. Voorts hebben
Rees en Emmerik, twee fteeden aen den Rhijn, door vreeft, beftettingh
ingenomen, welke Mendoza in 't eerft op niet al te swaeren getal gelet
hadt; dogh foo weynigh ghing hem eygen achterbeert ter harten, dat
hy, grooter meenighte daer binnen gefonden hebbye, doorgaens nere-
gen min op paffe, dan van ftondgen aan te fchenden, 't gheen volko-
mentlyck in lynn vermooghen was geweelt niet te belooeven. De fteede-
lighen binnen Rheeves verfoghen vryheit om te mooghen uyttrecken,
dat hen geweyghert wierdt. Maer een Hooghduytisch hopman, dien
Mendoza belaft hadt met vierhondt soldacten binnen de ftaed Emmerik
te trekken, en by eede verplight geen grooter getal daerenbooven in te
neemen, heeft Barlote, eer langh daer nae met een regement derwaerts
gefonden, cedemoolygh biyten geflooten, met oopentlycke betuygingh,
dat hy, selfs onder eenighen stootloos Ooverften, was gefint fijnen eedt
to houden. Oeveel swaer foo groot een verachtingh in te kroppen viel het
die ftaed, welke booven andere vyerigh in het vacht houden van den Roome-
schen Godsdienc, en op 't aenraedc der Ieufiene, de voornaclyfete
uytwerkfter geweelt fijnde om den Spanjaert in die geweften te doen koo-
men, door een belondo verdragh hadt bedonghen, dat den uoorlogh haer
niet schaedyck fijn foute. Tot getuyghe van welke beloofte, als secker
Priestef, uyt de ftaed aen Mendoza gefonden, hem eenen brief met fijne
eygen handt oontreecckt, als ten verwijde, vertoonde, heeft hy voor
alle reeden geen anderantwoordt gebragt, dan dat tot voortsettingh van
den dienst Gods en des Koninghs foo grooten veyskheyden of toev-
vallen niet altoos op de felfe ftaedtsлагhen te berlytten was. En wy,
feyde daer op de Priestef, fullen ons dan voortaat niet meer verwonder-
ren, dat den weerspannigen Hollander eenen afker heeft van met u in
enighe voorwaerden te treeden, dewiy hy, als lieden die alle dinghen
naer hun eygen voordeel afmeeten, de billijykheid en trouwe die men is
verbonden selfs fijne vyanden te houden, omtrent uwe vrienden breekt:
soo schendigh eenen handel voorwaer belaedt u met den baet van al de wee-
reldt, en heeft de warecke Gods tot regeltert. Door defe vrypoffight
echter wierdt den Spanjaerts niet soo leer bewooogenous, of hy ooverwel-
dighe terrint den aen Yfèlburchs, een fteedtjen innewaerder aen den
ouden Yfèl, daer hy veelburchers ombreyght. De facken dus ftaendes
belaft de Prins, om den vyandt, die naer hem in aentogh was, den

* 1598. 
Mendoza drekt oever den Rhijn. 

En oeverweelt 
Yfèlburghs, 
daer hy vee-
le burgiers 
embreyght. 

Aaa ij wegh
wegh af te snijden, de delvers te scheep te vertrekken, om den dijk booven Emmerik (den Hetter is de plaet genoemt) doorfleekende, den Rhijn, die juyf toen vry hoogh gewassen was, oover 't landt te doen vloeyen. En nu reeds begonden de naeft landen onder waerter te staen, wanneer de Spanjaerts op hen afsamen, en de soldaten tot beschuttinff onder Hoohenloo gelaeten eerst met muftetten aenvielen, daer nae, alsby groft geschut op den dijk gebracht hadden, van de plaetie verdreven: dies doeopenningen terfont geloopen werden, en 't verder onderloopen der landen voorgekoomen. Dit voorneemen miuflukt sijnde, heeft Maurit, die noodigh oordeelde de steeden in 't gebiedt van Kleef, welke hy tot nogh toe hadt verschoont, voor d'aenkoomft van den vyandt, die nae by was (gemerkt hy sijh by den Eltrenbergh hadt nedergeellaegen) wegh te neemen, het steedejen Seeveener, geleeghen in dien oordt, die hy met sijn leegher seels beechmerde, opgeeyshft, met seynder dregmenten teeghen den Steèvooght, als die hem weghgye 't gheen den vyandt uyt deelte gelaeten, op de selfde wijhe wierden ingenomen andere plaatien van het selfde Vorftendom, maer geleeghen binnen de Betuw; 'tsy de loop der flroomen, die eertijt is veranderd, of Vorftien handelingen de landtpaelen onder een verwart hebben: naemelijt het steedtien Hueßen, en 't slot Lobith, sijnde 't Kleefich Tolhuys, welke plaat de schrijvers dier eeuwe, onder den naem van Heripich en 't heyloos bedorgh, waer door Karel den Dikken omgebracht heeft Godefroy, Heer van Vrielandt, een Norman van geboorte, bekent maaken. Maer Mendoa, beducht voor de konftenaeryen van Maurit, om de naebyheid der twee leeghers, hieldt de soldaet in strenghe orde; 't leegher stont tien geheel daeghen en naghten onder den blauwen heemel in flagh orde: fonder eenighe ruuf, dan binnen hunne geleeden, in waepenen en op d'aerde. Invoeghe darso door koude en waekhen, en ten laetsten, om dat de vruchten alom verflonden waeren, en op rooff te soopen ongeoorlof, door svaeren hongher Seynde krachten raekten. 'T Voetvolk was schoon en wellbedreeven, door den naeypyr der verscheide landeraerd, maer schaeydelijc eene ingewortelde gewoonde aen 's Kopinghs sijde, dat se de voornaemfte kracht hunnes leeghers fleeden in de rytercy, die toens door ongemakken uytgefloopt, of flaeuwheytigh van vrecce, ook d'ande re den moedt befwijken deede. Meermaels is 't gebeurt, dat maer een handt vol volx uyt Maurit soldaeten, een getal driemael soo sterck geflaeghen hebben. Grooten bustt viel yl er van peerden, en de mannen selve wierden als kuuden voortbedreeven, soo dat uyt eenen weersina van soo meeninghe gevanghenen, en den laft der felver, naerden veel, heijnigh de om, hunnen hongher te verfaedighen, sijh niet onwilligh lieten gevanghen neemen, fonder dat nae hunne lossehn omgeen fierden, verbodt gefchiede, dat niemandt voortaen eenighe man leevendigh te vanhgh hadt. En 't is fulx, dat, gederende al den tijdt van oorloghe om en omtrent den Rhijn, als de Prins, fomwijlen met een kleyngevolgh, den vyandt naerde, om de geftaltenis sijns leeghers te befijghtighen, of op eenighe hooghte 't sijn in flaghordre oopeende; en ook fomwijlen, afleendende de voornaemste hoofden der sijner, den vyandt tot een geveght te peerde uytlokte, de Spanjaert nergens of de rufft des leeghers beroerft heeft, of geleeden dat hy in eenige de minfte schermtuylingen fierde ingewiektel. Wel was dit cene voorfijghtighen in den Veldehter, sijh weynigh te be trouwen op gemoeederen, die niet min door ongebondenheit, als door behoefte bedorven waeren, maer die selfde strekte ook om den soldaet in sijne lafhartighheid te voeden: en, ten waere de Hollanders zelfs d'aller minfte
minfte gevaeren altoos d'allergrteef voor hunne faken geacht hadden, trekkelijke gelegenheid was 'er gebooren geweest, om teegen foo gewel-
digh een eene meenigthe van vyanden yets vruchtbaers te waeghen. Dogh wanneer ef, den Rhijnkant verlaeten hebende, nugefan wierden recht nae d'Yflel toe te trekken, deedt Maurits, laetende voor aen de Betuw
ceenighe beestigning met scheepen: teegen onvoorliene voorvallen, en om 's vyanden toever te bekommeren, en nae dat hy de swaekte plaatfen al-
om verstert hadt, bruggenh, geschut, en alle andere oorloghs toeruulfingh,
in aller haert nae Doebourg ooverbrengen; welck stadt, behoorine onder 't gebiedt van Zutphien, d'Yflelstroom, koomende uyt Westphalan,
brenght in de vaert, die van Aerchnem afloop, om welck men geloofft
de felfde te fijn, die Drufus eertijts heeft gegraeven. Voor om deef
plaets hem den ingangh in de Veluwe te fluyten, behanfht hy fijn leegheer
by de famenloop der twee froomen met een wal, die hoogh was acht
voeten, beneeden breedt veertigh, en booven vierentwintigh voeten,
hebbende daerenbooven een borffweer van fes voeten hoogh. Buyten om
den wal was eenen graet getrokkhen: en ook wierdet, teegen de gewoone manie-
re van becshânfen, van binnen noch een tweede gelaeten, om des te ge-
reeder aertde tot spoedigh voltrekken van de wal te vinden. Terwijl men
hier meede beeft heff, was, donderde Mendofa met fijn geschut op Deute-
kom, een fteedten in 't felfde gebiedt, een mijl weeghs van Doebourg;
hy was binnen den derden dagh nu reets aan de graet gekomen, fon-
der, volghens de gewoone vanoorloogh, tot noch toe, alvoorens een-
ninghe openyslingh gedaen te hebben, als die liever hadt de beleegheer door
t gevaer, dan door dreygemen ten, te verfchrikken, met opfet, om,
door 't bloedt plesffen van d'eerft die in fijn geweldt quamen, andere
een voorbeelde te gieven. Door voorbidden des Graeven Frederijk van
den Bergho gelaofde men foo veel te weeghe gebragt te fijn, dat den
beleegheeren wierdet vergunt sigh op verdragh oover te gieven, en den
soldaten, driehontder fterk, achterlaetende waene waepenen, uyt te
trekken, met belofte van binnen fes maenden, buyten Hollanden en Zeel-
landt, niet te dienen. Ook wierdet den fteedelinghen, die twintigh jare-
en achtervolghens aan de fijde der Staeten geweest waeren, en nu ge-
dwonghen van eedt te veranderen, goidt en leeven veyligh beloofft. Nae
deece eenighe foo geringhe种族, nae Rhijnberk, is den loop van 's Ko-
nings heeghe staeende gebeeven, fiende de Spanjaertens hunnen misflagh,
dark niet van eerftien aff, al het draelen ter fijden fteellende, maer flux
op Doebourg waeren aengevallen, dat sigh van fttonden aen hadt moe-
ten overgeeven, foo niet Maurits, tijdt gerekreghen hebbende, in cy-
genere perfoon met fijne krijgskonften ware derwaerts gekomen. En yets
anders, dat foo gewelighhe troopen weerdigh fijn moght, aen te vanghen,
kon noch den tijdte des jaeers, nogh de gelegenheid hunner levensmiddel-
den en faken toelaeten, fijnde 'tgebrak foo hoogh gekomen, dat veele
overlooppers 'telskens verklaerten, in vijf daeget geen broodt geproef-
te hebben, en 'er door fekten, die den hongher of onmenfchelik voedet-
hadt vermeenighvuldigh, meer dan feevenduyfent menschen waeren om
gekomen. Die ftaet van faken aan Andreas overgebraght, en fijn
antwoordt met beveelt te rugh gekomen fijnde, wierdet 'er een wreeft
beluyr genoomen, van met het geheele leegheer op den Duyscheten boode-
t'oooverwinteren. Meeermaals hadden de Spanjaerts hunne onregteer-
digheeden en onbeschaeende bedrijven aan de weereldt doen blijken: maer
naculijx oyt voor deefen hebben fe aller menschen oordeel foo in den wint
geflaeogh, datfe hunne baldaedigheeden niet ten minften met eenighen

Aaa iij dek-
HUGO DE GROOTS SEEVERNDE BOEK

1598.

dekmantel bewimpelden: maer deesen ooverlaft soo oopentlijk, en nae
gemeen beraedt, gepleeght, foude misluchhen dit eenighe konnen on't
schuldhghen, dat te niemandt soo onschuldhgh geoordeelt hebben, dat hy
niet veel eer behoorde verlooren te gan, dan hunne faeken eenighe gevaer
to loopen. Want dit voorwaer gaet feeker, dat, indien soo groot een
meeninghe van volk te voet en te peerde, of, om beeter te segghen, soo
vervaerlijck een laenenrottingh van myntelghen, verwoest van hon-
ghe, sijn in Nederlandt heyt koomen te leegghen, insoenderheid in
een nieuwe regeringh, de voorighe avfalligheeden waeren te duchten
geweet. Mendoa dan te rugh trekkende, heeft, nae dat hy Schuy-
lemborgh, een katfeel in 't gebiedt van Zutphen, hadt to oovergaene
gedwonghen, sijn leeggher gevoert buyten de paelen der Vereeniglade
Landen. De Prins volghde hem in 't wegh trekken op de hielen, met
daat achtbaerheit, dat noyt eenighe fiijner voorighe daeden hem gloryrij-
ker fiijn geweeft, dan thoens't bechemen des vaderlandts; eene roem,
dien groote Veldtooverfchen meermaels booven fegoeprechten en t' benam-
tighen van steeden geschat hebben. Een befonder genoeghen gaf hem
t'befigtighen der onteeldighde leegerplaetfchen, en de flechte werken fiijner
vyanden. Maer ook een drooeghe vertooningh was hem te zien een groote
meerginghe van fieken en gequerten langs de wegh legghen, die, door
t'leeggher achtergelacten fijnde, teegen d'oonheylen van weeder en windt,
engbreken aan alle behoeften, te wroiten hadden. Hy, hoewel vyandt,
heeft met fpijfe vervoert, die troostflees, fonder eenigh meedelijden,
vunne vrienden waerwaerlooft wieren. Want Ocbajola fels, wien
Mendoa tot Deutekom hadt gelaet, door een boode van 's Prinsen
weeghe aengelegfht fijnde, die rampfaelighhe binnen fijne plaatfe te huys-
veften, heeft veel eere krijghaertighgh dan menschelijck geantwoordt, dat'er
geen plaets was binnen fijne wallen, dan voor kloekje en gefonde lichaem-
Men. Nae dat 'er, insoonderheid onder 't beleidts des Graeven Luidewijk
van Naflau, eenighe fchemeruitfelinghen te peerde gelukkijk waeren afge-
lopen, en de Graef van Buquoy gevanghen genoemhen, heeft Maurits
fijgh ter needergefet tot Aernhem, alwaer hy alle voorraet van ooverloge
teejen 't aenflaende fijer deede by een brengen, en niet min befoerghde,
dat d'omhuggende steeden, die gevaer liepen, genoeghaem van lijfroght
en waepenen voorfien wieren. En alvoorens 't geheele leeggher te doen
fchevyden, naerichtighe bekoomhen bebegende, dat de fladt Emmerik,
geleert door ondervindingh, een weertfin in de Spaanfsche heerlicher
grechlung, het, fendent hy den Graef van Hoohenloo, om die befettigh-
door geweldt van groof gefchut daar uyt te drijven, trachttende Mendoa,
die thoens tot Rheeis, niet verre van daer, ooverwinterde, te vergeef-
ins fijnen tot ontfet te koomen, om dat den Rhiijndijt doorgefeiteken
fijnde, de weghen onder waeter gefet hadt. Echter vondt men niet
geraezen binnen de onteelighde fladt befettigngh te legghen, maer wierdt
gelaet by haer cyghen reight en goedtvinden, om ook fels door fulk
een voorbeelde den vyandt des te haeltijcker te maeken. Op de zelfde
hoop wordt ook Seevenaer aan de Standen van Kleepe weeder ingertymt.
Van daer nae 's Graevenhaeghe vertrooken fijnde, vermaeht hy, gefa-
mentlyck met den Raede van Staeten, naer ouder gewooomet, de Staeten
van yder Provincie in 't befonder, dat het noodighe waere een grooter
leeggher ter beene te breghen: dat te derhalven fouden beramen een
meermder forme van penninghen tot de foldyhen, en andere ongewoone
laften, aenfien de vyandt nu swareder dan oyt in eenen hoek te gelijk
was ingeven: en, fonder tijdt met schaedelijck uytvul te verliefen, alle
andere
alle andere nooddwendigheeden voor deede eene ter sijden stellen. Ter felver tijd t'wierden in die geweesten aenfilijen lijken ter aerde brieft.

Florents van Pallandt, Graef van Kuylenborgh, ertzists een van de voor- namste hoofden der verbondene eedelen teegen d’Inquisitic, en daer nae bekent, dat hy de man niet was om laft van forghen te draeghen, als die zelfs uyt der aerd een tille ruft bemijnde, was onder de party, aen welkers oprechtingh hy de handt geslaeghen hadt, in een vergeete leeven, ver- ouderd. Maer aenfilijenhy hadt figh in een befonder leeven gedraeghen Philips van Sant Aldegonde, oever wien, die hem ertzists, toen hy onauffcheidelijk aen Oranjen kleefde, steeden en volken regeerende gesien hadden, figh verontrwonderden, dat hy tot den laetften dagh sijnes levenss in een geletterte ruft figh hadt bedolven. Dan voorwaer in teegendeel is Elbertus Leoninus, voormaels opgevoed onder’t hommeren van ge- letterde oeffeninghen, en voor de Gentsche vrede dienaer van Staat acn ’s Koninghs sijde, toen kanselier van Gelderland, in ’t midden van faeetsbedrijven ooverleeden, een man dien de natur gebeaft hadt met het geen waer toe de leffen der oude wijsgreer trachten te brengen, dwijlhe hy by naer ontbloedt was van alle harsstoghten, soo verre voorwaer, dat hy oor fijn party volghde, niet door eenighe flight, maer om dat hy te few gevonden hadt. Wonder is het verhael der baldaegheidhen en gruwelen, door welke Mendotas waepenen Duytschland onderwijzen geooft hebben, ooverweldigende fonde onderfcheit de steeden, die figh door een aelout vertrouwen op den vrede tot teegenenwre onmaght graft welden. De huyslyden hadden gemaeltjenlijk in een felfde plaets hunnen toevlught genoomen, op hoop van aldaer hunnen schuythoekte vinden: maer dit faemhoopen hunner schatten strekte alleen de roovers des te gemakkelijker aan buyt te helpen. De landen wierten in het door- trekken alleen meer dan te veel verwoest, en derwijse afgeroofd, dat ’er voor ’t toeoomende jaer geen vruchten te waghen stonden, naerdien ’t vertreeden geschiede ten tijde als men behoorde te faezen. Niet min schandelijk was het plunderen van kalteelen en huyfen der eedelen, die ten meereendeel voor deese schelmstukken de Spaensche party begunstigd hadden. Den eersten inval is gedaen in Munterlandt en de grenfen van Benthem: aen welke, naedmelaer die byde niet genoegh verschaften om het leegher te voeden, gevoeght wierden Reclinhuyfen, tulichen de Lippe en de Roer, behoorende onder ’t fift des Aertsbischops van Keulen; alwaer Velaco de ftaad Dorften door grof gefchut en krijggesweldt bemaghtgig heeft, eenen hoon die Ernst van Beyeren met goede ooghgen aenfagh, maer di/en ftilsighgen sijne onderdaenen voor een heymelijck verbondt met de Spanjaerts teegen hen opnaemen: Van daer is die landplaegh doorgedronghen tot in ’t Hartoghdom van Berghen en ’t Graeschchap van der Mark en dieper, tot datte figh op beyde de oever des landts van Kleef ter nedergefet heeft; in welk geweest fy vele teeden, die hunner geweldenaery in den eersten intoght in Duytschland ongeraekt gelaet hadt, overrompelden. Andere, onder welke Kleef, het hof des krank- finnihgen Vorfts, wierden door eene omgekoffte barmhartigheid voor- bygegaen. En den buyt is soo oovermaehtig geweest, dat ookels geme- ne roggefellen daegelijck grootte sommen geltsen de kooplieden van Keu- len telden, om die naer Antwerpen oover te maeken. Gierigheid baer- de hoogmoed, hoogmoedt wreethet: want verfmaedende de raed- faemheid in fijpje, die volken aengeerft, belaften soo heel eenvoudighge menfchen, hen verre gefoghte fijpjen, en allerhande gerechten van lek- kerny en ooverdaegighge dertelheit op te schaffen. En was ’er yemandt die
HUGO DE GROOTS SEEVENDE BOEK

1598. die te traegh scheen in 't gehoorsaemen, of vermoedt wierdt sijne schatten te verberghen, dien viel men te lijft met flaeghen en weedommen: andere heeft men de leden vermikt, andere de huyt gekert, eenighge ook leeven-digh gefenght en gebraecken; en nogh meer, door 't moorden van swanghre vrouwen en onnoufhe kinderen gefoght den schrik te vermeeren. Van welke verwoede wreedheeden en moorden de Hooghduytfcbe ontelbabe exempelen, beveeltint met geloofweerdighe getuyghen, in 't licht ge-braght hebben. Geene mindere sekerhet hadt men, dat geheele faeme-nimgen van Godtgewijde maeghden en huysen met eedele Juffrouwen geschonden wierden, stijnde de geyle moetwil der soldaeten soo hefghtig, dat te figh felfs oover geene te teedere jaeren erbarmden: en wann-ner te de kuyshet van gehuwde vrouwen mit burykten, wierden de man-nen gedwormghen die vertooningh aen te sien: jae dat meer is, de moe-ders genootsacht hunne doghters ter schendingh oover te leerveren. Gru-welen en schelmtukken eenes volx, dat den naem van onsijdigh draeghen wilde, welke nimmer eenigh fgeevorst op 't recht van oorlooge foude darren voorfaeten. 't Is by naer ongeloofelijck, hoe verwijft en hoe laf-hartigh een volk; dat meermaels oover andere heeft gefeegproef, en secker van alle eeuwen af met blaekende fught voor haere vryhett gyvert heeft, deefc foolinghen gedraeghen hebben. Maer, behalven een forge-loofe ruff, die maghtigh is ook felfs de krijghshtighfte gemoederen te ver-nurwen, wierdt men nogh gewaer dit gebrekh eener heerschappye ver-stroytt onder veelen, dat de vergaerderingen felve langfaem by een quae-men, maer de belanghen, door faetvyer der Grooten, veel swaerder oover een te brenghen waeren. Dus wierdt, 'tghne insonderhent den Span-jaert wensclijckh was, en niet fonder sijne konfentaeryen, d'eene vergae-deringeuyt d'andere geflleet: darrende ondertuften naeuijx yemandt, terwijl de algemene vereeningh van waepenen fukkelde, met sijne eygene krachten figh felven teeghen dien ooverlaft te weer tellen: behalven dat de Graef van Oldenburgh, de Bisschoppen van Breemen en Osnabrugh, en Johan van Nassau, vry verre afgeleeghen, de dreygemenen die tot hen toe doordronghen, op 't vertrouwen van schielijck by een geraepte soldaeten, vermaeft hebben: welker voorbeelden naederhandt andere, nogh wijder van de handt, met meerder sekerhet volghden. Maer de ften-en des landts van Kleef, en de naeberinge Vorsten aan Weefphaelen, geburykten geene andere waepenen, dan gebeeden en brienven: Karel Nut-vel, wien die Keyser voor sijnen gefant hadt afgefonden om orde op de Kleefsch fâcken te fleten, voornaemelijck verfoeyende de trouwloof-heit en fchendighe aanlaehgen tot oniere des huys van Oostenrijk, dat onder 't gefagh van Philips en Albertus de voorlinders des RoomschHEN Godtsdienfts, teegen naturellyck en menfchelijke wetten, teegen alle ver-bonden, soo fnaedelijk gefoelde wierden. Gelijke tael sprak den Har-togph van Lotteringh, die toen sijn dogtheer den Vorst van Kleef ten huwelijck gegeeven hebbende, trouwrende sijnen foen met de fuster des Koninghs van Frankrijk, hoogh op gaf, dat hy nogh sijne bloedvrienden verlaeeten doe, nogh felfs verlaeeten worden. Maer Keyser Rudolf, een draeler van aerd, en die figh nu of door vreebe, of door droefheit, soo in 't heymlyck hieldt afgefondert, dat hy niet dan door brien ven was te geaeeken, hoewel en de Weefphaelingers, en, op hun aendrijven, alle de Vorsten aen den Rhijn, daegelijcx niet soo feer by hem als by sijne be-wintscheyden, aen wien hy sij science heele hadt oovergegoven, aan-hielden, heeft men niet anders dan gefanaftchappen en woorden konnen af-pefli. Op welke Albertus, figh toen te Milaen onthoudende, en An-drcas
treaste Brussel d'oorfæck van alle onheylen, met de beginfelen des oorloghs selve, en 't achterblijven des vredes tot op dien tijdte toe, den weerspannelingen toeschrijvende, alle de sehendighe bedrijven die hen verweeten wierden, en fy dogh niet loochen konden, eene korte nootfæekelijkheyt noemden. Oovermoedigher droegh sijgh Mendofa, die verklaerde, dat, soo langh 's Koninghs leegheer t'lijnen bewinde Iande fond, hy gefint waere lijns meesters laft te volghen, fonder dat hem of 'tsgeeschal van groote naemen, of eenighe andere fæcke, dan alleen de waepenen, daer van fouden konnen astrekken; daer by doende, soo de Keyfer, soo Duytschlandt eenigh betrouwen op hunne krachten feldelen, het tijdte geweest waere die te werk te legghen, toen 't Hollandts kriegsvolk en Bon en Rhijnberk hadden weghgenoomen. Meermals roemde hy, door ydele vermeetenheit, dat hy was een gefwooren vyandtaller Lutheranen, en van Gods weeghe gefonden in die landen, tot kaftijdingh eener godtloosheit, die maer al te langh was ongewrooken gebleeven. Nu reets weynigh min dan vier maenden hadden de Spaenfiche vendelen fien swieren door Duytschlandt, wanneer, even op 'tuytgaen des jaers, een bevel van den Keyfer aen Mendofa, en een ander aen de Vereenighde Staeten quam: hem wierden te laft geleght ontelbaere uytspoorigheeden: deefè, datse eenighe weynighe plaetfèn op de fcheyding des Rhijns, on- der 't gebiedt van Kleef, bemagtight hadden, en, in Munfterlandt ge- vallen fijnde, de Geeftelijken gevanghen weghgevoert: gelaftende nogh- tans die beyde den boodem des Duytschen Rijxte ruymen, de rooveryn en schaeden te vergeeden, de gevangene los te laeten, en sijgh in 't toe- koomende van eens anders goederen t'onthouden, alles op defelfde straf- fen, geëtelt teegen de pleeghers van diergelijke misdaden.
M


De
Oo geweldigh verhardt was het gemoedt des Spanjaerts door daegelijke klaghten, dat hy, selvs in die daeghen, toen hem’s Keyfers heraut en de gefanten van Lotteeringhen mondelingh bezwuldighden, Kalkar, een Roomsgefinde stad, in ‘t gebiedt van Kleef, welke, figh vertrouwende ofop haer regt, of op de Winter, had geweeghght krijgsvolk in te neemen, nae die met grof geschut bechossten te hebben, oover de pyuen der poorte, niet fonder bloedt, overweldighde. Van gelijken is Gogh, in ‘t selfs Vorftendom, door ‘t geschut vermeeftert. Gennip en Santen werdvert gunget den aengejaegden schrik met geldt af te koopen. Hy ftofte met foo oevel eene hartnekkiughe op fijnen haet teegen de Lutherfchen en Kalviniften, dat hy den Bilfhop van Paderborn en meer andere gelalte hunne landen van dat schaedelijk graeuw te fuyveren, deed en t niet, men soude hen foldaeten op den hals fenden, die nogh t leeven der fchuldigh, nogh de goederen van alle andere fouden ververschoonen. Geweldigh beanghde dit infonderheid dien van Weefel, welken, door den Raedt des Vorften van Kleef, gebuykende ’t reght der Prinfen, die, volghens de wetten van Hooghduytslandt, volkoomen gefagh oover ‘t regelen van den Godsdiensf hebben, wierdt galaft de Roomfche kerkeleeden weeder in te voeren. ’t Is waer, de Vereeniehde Staeten hadden aen de Raeden vertoont, dat het een schandelijke faek waere, dat, op de nukken van eenen wreden landtaerd, die met werken alle gevoelen van oprecht Godtsvrught verloochende, eenen kerkendienst, die, door ‘t gemeene reght beveghtht was, den genen ontweldight wierdt, die fte van hunne ouders hadden oovergenoomen: hebbende ook de stad aengemoedight in eene faek, die Gods betrefte, niet aal te veel voor menfchelich geweldt bevreeft te fijn: dan in teegendeel een kloekhartigh befluyt te neemen teegen flormbuyen, die in korten ftonden oover te waeyen: dat hen aengande, fy nogh hunne gemeenfaemh, in een felfe leere, nogh der welaadt hunner herberghfaemh ongedaghht fijn fouden. Maer vreefe nae by, hoop verre van de handt, hadden hen den moedt doen behwijken, en te vergeefs gebeoden hebbende, dat hen geoorloft wierde de kerken te verdeelen, fijn, nae t uytfdrijven der gewee fene Predikanten, den Jefuiten, een foort van volk aldaer voornaamelijk geheht, de kerken en schoolen geopent. Coriolanus Garfador, Bilfhop van Offero, en’s Paus Gefant in Nederlandt, d’inwijdinghe plechtelijk volvoerende, wierdt het beproeven der aerde, ’tgeefelen der Pre-dienst.

Bbb ij dik
Diktoelen, als weder ook die selve schuldhig een godtloofheit, daer nae de hooghmis met alle haer gebaeren, faeken bequaem ten schoufpee, van eene gemeente, die vyftigh achtervolgende jaren aan eenvoudigher kerfkeeden gewent was, ten deele met een vergrint gemoedet, tendelee niet fonder lachen, belightight. De Priesters vinden de kerken ten grooten deele leedigh, de burgers soo feer nae hunnen Godsdiensf vertanghende, als van den vreemden een afgrijpen hadden, wagen teeghen elcker met bitterheit en argwaen ingenoumen, gedurende al den tydt dat de Spasenfche schaeren de grefnen in hadden. Deese maderhandt ver- trokken fynide, hebben ook die alleen op hun geweld Friuenden figh ge- lijkelijk wegwemacht, en de feedeelinghen figh herfetb in hunne vrityh en Godsdiensf. De bersedtlaeginghen van Hooghduytschland nu ter wraeke neygende, heeft Mendoza, hoewel hy tot nogh toe hadt voorge- geven, dat het voor den Koningh dienfthig fijn foude, soo volken wel teooverwinnen eerst den oorlogh aenvinghen, en hy, onbedreeven in het huys- recht, liever op fijn krijgsmans hadt te handelen, in der daet by figh felven wel bevroyedende, dat men fynne wyanden niet moet ver- dubbelen, nae dat hy door bequaeme lyden hadt uytgevoert, waer de driften der Vorsten, en der gener die groot gefagh hadden, heen liepen, hoe verre fyn elcker verfonden, welke en hoe nacu de voorwaarden hunner verbintenissen waren, nogh giften nogh andere konften gefpaert, om de fienenspannende van een te fcheuren. En eynelijck heeft men 't de pipe weerd geroordeelt op te foeken, die soo vertwijfleert eene fyn- ke met klem van Schoone woorden fouden ftaende houden. Ik weete dat eenige figh verwonderen fullen, wat schijnredenen fyn felfs dat pas r'huumer onfchutt hebben kunnen by brengen. Waerom ik, soo be- knoet als 'tdoenlikis, de reeden, die de gefanten van Andreas, voor de vergaederigh der Vorsten aen den Rhijn, op den bodem van Keulen, gevoert hebben, fal verhaele. Deese, nae datte, teegen de gewoonte van gefanten, veel tielts verfipelt hadden met figh te bevraegehen op de nae- men en den laft der gener, tot wienche gekoome waeren, feyden ten laetften, als gredoelen tot een onvoorlijs verantwoedhed, het ben- fmente, dat de wyanden des waeren Godsdiensf, begynliggers der weer- spannelingen, de ooren der Vorsten, en de gemeene vergaederighen, met vysche en haettelijke verhaelen opvulden, als of 't onblyk waere, eenige weynighe ongemakken ontront befondere te grae de neemen, in eenen flaeke, die de welvaert der gemeene Christenheit betrefte, en welk de Koningh van Spanyen befermert. Want dat de Koningh figh nogh nogh uit heerschacht, nogh uit loffe drift in desen oorlogh hadt ingewikkel, maar alleen om de voorwaarden te beutelen, die, verfmaeende de heerschappych van Godt en men- fchen, van huynne schelmiumkkken een recht maekten. Waer fagh men toen die vergaederighen, dat lichten van krijgswolk door Duylschiand, soo fchriklyck een waepen geschreeuw, wanneer Oranje, door eenen trouw- losen oorlogh fynen, en, door fulk een voorbeelde, alle Vorsten aentafte? De maghten van Godt gewaapent, om donbeylen allerwege in huynne geboorte te dempen, hadden meermals oover 't versygm bunnes plichts rechtweerdighe straffe gedraeghen: dogny fij niet alleen de ongelijken aen andere, maar ook den felven aangesjden, door de wiergenegen, wanneer de landen op den Duylscben boodem verwoest, de schansen en fees- den door de weerspannelingen, fonder figh daer tegenten te verfetten, wier- den ingekoopen. De quaeligkspreekers fouden geene stoffe van fjo bittere laftringhen hebben, indien de Hooghduytschen, door welker bemiddeling de Spanjaert soo waecken hadt getraght tot verfoening ftoemen, bunnes plichts
plichts gedachtigh, de geduerighe wyanden des vreedes eenmael hadden genootsaet de waepenen, die nimmer sonder schaede der gebuerlanden gevoert worden, ter needer te leghen. Wat was ter ver van den Koningh van Spanjeh, vader en soon, niet al gedaen, tot bewoorderigh van de rust der Christenenheit, die, om allen haet te mijden, aflant van de Nederlanden gedaen hebbende, de voorleed Soomer, boezel heeren van een magtigh leegheer, alleen op boop van vreede hadden doorgebragt, tot dat den soldaet te gelijk met de Winter door armoede oovervalien wierdt? gemerkt hy eedelmoedigh sijne middelen gelijkt hadt om Vrankrijk van oorlogh en besefftinghen t'ontlaffen. Toens ook hadt men alle moegelijke neerstitghheid aengewendt om den soldaet in tucht te houden, en hoe moeyelich dien laft waere, sijne yemant onderwinnen, die gelijke forsche als Mendoza op den hals kreegh. Hunne meeningh waere niet over de plaatfen, ingenomen binnen bunne landtpalen, sijgh met eenigh reght van sijghe te behelpen. Maar bunoochmerk alleen, die tot een wijk, en de bewaeringh der felter voor eenen korten tijdt te hebben: en bunne besefftinghen daer in verdeelt met die keure, dat de landen, die de strooperyen der Hollanders onderworpen sijn, allermeech versekeert wierrden. Geringh waeren de baldaagheheeden der krygslijden, die de voorforfsche des veldtheers of de straffe ontweken waeren, sjo yemandt dat met de weldaeden van Eyser Karel en Philips vergeleeke: ook hadden se aan bunne verbonden te geden- ken. Want hoe konden de Vorfen, Bisschoppen en steeden, niet alleen oude bondsgenootten des huys van Bourgonjen, maer die Karel tot beseff- mingh des Roomfchen Godsdiensfts met gemeene krachten een sijgh hadt verbonden, sijgheen, dat het ben wyftoont in diefen oorlogh ontsjichtig te blijven? Hoe dikmaels waeren hen middelerwij afnaengegningen wyt kracht van dien gedaen door s Koningsh Stadthonders? Hoe dikmaels dien van Kleeff afgevordert, ingevolge van't Venlõs verdragh, den vlinghelinghen niet te herbergen, de wyanden geene oovergotht te geeven? Door hunne burgberen, waepenen en toevoer waeren s wyandirs schelmstukken vermeerderd, daer nochtans Parmahen Burik weder innymde, de schans teegen oover Rees deede ligghagen, en ben toeliet sijgh in den oorlogh gerukt te houden, soo men maer den Hollander het eylandt s Graevenweerd afhandich maakte. En dit sijf was men niet naergekoomen: een ver- juyng, dat den Koningh het verlies sijner plaatfen oover Rhijnkofte, die derbalven sijgh genootsaet vondt, om sijne te berneemen, een langhe weghe te foeken; en wat een sjak, sjo niet fonder eenighge schaede van hen, door welker schult die veroorsaekt was. Veel onvreederlicher ook soude den Aertsbischop van Keulen doen, sjo hy, op de klaghten der Munsterfchen en andere, te beeswigh bewooghen wierdet: heel eer hadt men Philips te danken, dat die van Keulen nogh eenen Bischop hadden, dat den Gods- dienst onder hen was in wezen gebleeven; die, toen Truxes eenen godt- loofen oorlogh verwekte, teegen de beluyten van Duytschlandt, fonder dat sijgh yemandt der Duytschen daer teegen vertette, toen sijf eenigh bier uit een begin fijghen om teegen de Geestelijkheid te weeden, de gebee- den van Ernlf van Beyeren booven sijne eegene belanghen stellende, hem Nuys, en korts daer aen Bou, door de waepenen hadt weederom gegeven, alleenlijk met betuygingh, dat hen vergoedendt sijner kosten behoorende gegeven te worden. Dat van gelijken Berk den oerfpannelingen ontweldigt, en, terwijl Albertus elders belemmer bleef, weederom verlooren was: eenogh omlanghs, terwijl men boop hadt, dat de flaat haeren eegenen bleeve soude ingeruymt worden, men hem ter eere tijdt gegeeven hadt, om daer oover te handelen. Soofe deesf deinghen ooverwooghen, souden se vry bee-

**Bbb ii**
1599. ter beraeden zijn, dan door onvoorsichtighe needelijden oover geringhe onheylen figh fwaerdere, en welker hen te laet berouwen fonde, op den bals te haelen. Soo de wreed gesloot wierd, hen, die den oorloogh berokken hadden, de wreack booven't hooft hinghe, de Koningh, de Aerts- bartoghen, Mendosa bytten fchult fijn fouden. By naer gelijke tael voerden d'afgefondense om den Keyfier en de beforderde Vorsten ter needer te setten, met belofte, dat het krijgsvolk voor 't eynde van Grasmaendet vertrekken fonde. De Staaten der Vereenighde Landen meermals ondervonden hebbende, dat hunne gefantschappen vruchtelooys geweet waren, lieten die voor deertijde beruften; achtende, dat men den Spanjaert behoore onbekommert te laetn woorden, en Duytsfchlandt figh felven te laetn beweeghen. Echter hebben ffe hunne verweerschriften in 't licht gegeeven, minneoght, dat fy, die gekoomen waren om het hunne weederom te vorderen, hen met den vyandt als in gelijken graet ften- den: verbaelende de plaatjen door hun wedergeleverd, door den Spanjaert ingebonden, dat dees gefoght hadden naeuberen te beleedighen, fy angelijken verdraeghen; aenvangh maekende van de Kleeffche beroer- ten tot den Truxfichen oorloogh. Dat hunne billijkheid, tot verwonde- ringh van-seeelen, was gebleeken, wanneer fe niet langh geleeden Emb- den, en nogh onlangoys Emmerik inruynden. Men leyde hen te laft, dat fe, om den vyandt, die hen op den bals was, voor te koome, uyt noot- faeligheyt een of twee plaetsen hadden ingenoemen; als of 'er ook niet den ingeefchten waere aengeleeghen geweet, van welgemanierde sol- daeten, en dien het nogh insoley nogh tught ontbrak, teegen onderfints onmiijdelyke baldaeghheenden der Spanjaerden bewaert te worden. Men voegaerde hier by eenighe weynighge misfdaen van strooperen, die, gelijk 't gaet, de kennis en straffe ontvlooiden waeren: doehmen hadt het legegh niet opoeynt in eens anders landen gewoert: niet mytteryen voor wijnht gereekent, niet op den Godsdienf van volken, die hen geenfnts aengin- ghen, de wet gestelt. Voorts beloofden fe te befoorhen, dat, belanghen- de's Graversweert, die van Gelderlandt geen scheyslyuden fouden wye- ghieren. Daer by quam nogh al't gheen of hunne facke konde faeckelyk, of den Spanjaert van gierigheyt, bewimpelt met den vulteben demanteel van Godsriucht, verdacht maeken: facken elders gejocht, en hier niet noogdih op te haelen. 't Slot was: dat fe niet fouden toelaeten, dat wrye volken door eene faeckfichen aerd van menfchen langh reringeloort wier- den. De vijf Kryftien tot Kobelents beredtlaende, naemen de befly- ten van oorlooghe trachhen voortgangh; en men vond't er die oordeelden, dat fe behoorden van toen af hunne krachten te vereenighen met de Hol- landers, die 't fluk van oorlooghe verftondhen: maer de meefte, figh genee- ghende met het hunne te herneemen, wegherden Duytsfchlandt voor eenen langduurighen oorloogh te ooppen: flijnde sommighe onder hen foo beschreunct voor naeyver en haet des Keyfers, en voor geweldt van grootere maghten, dat fe, als 't op een spreeken van de geleedene ongelij- ken aenquam, den naem des Koningsh en der Spanjaerden forghvuldighe mijdhen. Dan de Staaten felve deeden ook niet veel moeytens, om figh in bondtgenootschap in te laeten, met volken, uyt welker geschillen teeghenpoedhen, en liepen de facken naer wensen, 't voorfchrijven van vredeepunten te waghiten ftonden. De uerighste die op 't spoedighen van eene veldtocht aendronghen waeren Keur-Palts, de Landgraef van Hefsen, en den Hartogh van Bruinwijk; die op egyghen gefaght en met hunne krachten, die 'e de geheele Winter langh, tot een vry groot getal, geworven hadden, fouden werk begonnen hebben, waere nieton- der.
der hen geschil gereesen, twijfende de Landgraef en den Hartogh over 't veldheerchap; terwijl de Paltsgraef, geneeghen tot ruzie, 't bewindt over de binnenlandt'se fâcken, en 't beleidt in de kreyts vergaderingenh voor sijheyschte. Veele Roomsgeïmde uyt den Westphaelenks kreyts, en die niet nooder faeghen, dan de waepenen geëlten in handen van Protestant- sche Vorfiten, sigh van deës eenenichtig dienende, hebben door 't aanbeid- den van onderstand voor drie maenden,foo groot als tot den oorlogh teegen den Turke gegeeven werd, te weege gebracht, dat hunnen kreytsoover- ften tot Veldtheer wierd verkooren; voorgevende het billijk waere, en met de gewoonten van Duytschlandt oover een quam, dat die 't geweldt- geleeden hadden, en op welker boodem men den oorlogh voeren moest, dien het bewindt oover de hulpropen wierde aanbevoelen. Deës Winte- ter, gedurende welken de ïtroomen tweemael waeren toegeworsoen, hebben de Vereenighde Landen met kommen, dar echter schaeleloos,over- gebracht: terwijl Maurits en Willem de troopen verdeelt hebbende, den eersten uyt Aernhem de landen aan deüs fijde d'Ysfe1 bewaekte, den laat- ften sigh te Meppel, om die aen d'oorvijde te besoerghen, hadt needyer- geïaghen, gevegende de enen geduerigh kondichap aan den anderen. d'Aenhaghen op Breedaa, Nymeghen en Deventer ontology fijnde, hebb- en de forthe over alles te beschêrmen, en de onkoften vermeedert. Mau- rites soldaten, meer dan eenmaal overvinnners teegen den vyandt, heb- ben ook 't ophaghen der soldaten van secker beftetgingh door de Gulik- kers met moorden en rooven betaelt gesef: een snooege woonte van oor- loghen, die, fonder sigh an' gemeene regit te doot, de hoplyden be- fondeere wraeke toelaet. Emmerik, welke statt wy geseght hebben door Maurits verlof te fijn, wordt weerderoan de Spanjaerts, die op teeyn- de van Sprokkelmaendt geëghecht daer voor gebracht hadden, door lafhar- tighet der Magiftraeten, oovergeëeven, schoon het burghe noch söl- daet aan moeët ontbrak; fijnde daerenbooven, om de hooghe vloedt van 't waeter, foo beïwaerlijck te genaeken, dat fê met schuytjens binnen qua- men. De kerke der Jefuiten aldare korts daer aan, door 't befewijken van een pylaer, infortende, vondt men 'er die full voor een wonder voor- bediedfel opnaemen. Maer ook wordt de Graef van Buquoy, opperhooft van de beftetgingh dier fleede, zelf gevanghen, terwijl hy, al te heet op 't vervolghten eener party, uytgegaen om te rooven, verriëlde in de hindis- laege, die hem Luidewijk van Nassau geleght hydt, gelijck's Koningin- faecken om dien tijdt meer door meenighvidighe, dan door swaere, schae- de, verfwaekt werden. Want in 't aenkoomen de Lente is hunne ruy- tery in verfcheide plaatfien geïaghen: Paulo Emilio Martinengo in handen gevallen: Frederiken van den Berghe, sigh gevolgh gevanghen genoo- men fijnde, 't gevaer ter naeuwer noodt ontkoomen: de fchans op het veer van Antwerpen inverrompelt en buyt daer af gebracht: en in den Ocean betrap te een ship, dat van Hamburg waepenen nae Spanen voer- de. Geldt was 'er tot nogh toe niet in voorraedt. Van de kooplyden wierden opgenomen driehondert duyfent dukaten, op swaere renten, om in de meest dringhende nooden te voorfien. Dus sign Antwerpen en Lier, met het veranderen der beftettinghen, ontaegehen van vreele: die sigh uyt anfhigt van daer gemaakt, en die 't flaende gehouden hadden, by plakkaet verdreeven fijnde, vielen byten de grenfen doorgaens in han- den der Hoogghutyfchen, alwaer 'er gheen andere milfdreeven hadden ontgelden moeëten, en tot een flaghtoer aan den gemeenen haet frek- ten. Tot Gendt is 't krijgsvolk, om dat het sigh feedigher gedraeghen hydt, gebleeven: maer de mytery tot Rhijnberk oovergeëeven, uyt de felfde
HUGO DE GROOTS ACHTSTE BOEK

zelfde oorzaek, en het geheele jaar gaande gebleven. Die ook de wer-
vinghen in Italien en Duytsechlandt, hoorende 't gebrek, verachtert heeft:
 en dat meer is, vele quaemen t' elken oorloopen tot de Hollanders,
die onlangs de sol}dy vermeerdert hadden. Om deze onheylen te stuy-
ten, en te gelijk de Duytsehen, door 't volbrengen van een gedeelte hun-
er belooften, te verfachten, hebben Andreas en Mendoza, in 't begin van
Graumceptd, door dien de Lente droogh was, en veel vroeger, dan
gemeenlijk in die geweven, quarn, foo dat de beesten nu reeds in 't veld
liepen, het leegh, bestaende in vijftienduysten mannen, gelaert uyt
hunne Winterleegeringhen op te breken, en langs den oever ten weeder-
lijden af te trekken. De bequaeme gelegenhet noghtans van Emmerik en
Rees heeft hen geraedt de befettenh aldaert lachen, alsook tot Gennep
aan de Maele: d'ooverighe steeden wierden genooitsaekt den sol}dact
getuyjenis te geeven, van de Winter eerlijk en leedigh doorgebragt te
hebben, verfuytend Mendoza hiertuften niet, den krijgsliuiden voor
loo langh en goedt onthael, foender yets te betaelen, genooten te hebben,
geen gedeelte hunner soldy af te korten. Met deefelen toght by naer een
maeelt almenf leeflen fijnde, heeft het leegh fijn teeghen oover 's Graeven-
weerd, de froom in 't midden, van weederlijden ter needer geset. Dit
hadt Mendoza, niet foender hoop van vermeefteren, geraedt, buyten alle
zijtwijfel tot groot voordeel, foo't wel was uytgevallen: maer Richardot
fign daer teeghen kantende, als of't geen Parma vruchteloos hadt getraacht,
ondoenlijk was, heeft Andreas beft gekeurt in den Bommelerweerd te
vallen; en om deefelen aanflaghe te bedekken, en den vyand op te hou-
den, geliet men figh om 's Graevenweerd te willen abeyden. Maer
naeuht ylzij heeft Maurits ongerulter door teeghen verfleecten, en ook de
naehen flaepeloof oovergebragt; naerdien hy, en van fijne gewone
oorloghs fleunfelen, en van een reghtfhaepe leegher ontbloot fijnde,
door ontebaere vorgen verrukt wierdt: want de voornaemfte hoofsden
wierden, Willem, om dat de fachen tot Embden verdaadt bleeven, in
Vriezenland, Veer in Engelandt, opgeholen; d'andere vonden figh in
Duytsechlandt, om aldaer den oorlog op te flooken, en den dienft van
den Staet afbeooghen. Ook waaren d'uytheemfche regementen, welke
de Staeten teeghen 's vyandts geweldt, dat hen wyder tot op den hals
ten te vallen, in verfcheyde geweften hadden doen werven, nogh niet aen-
gekomen. Hy hadt by figh vierduytstent mannen, waer mede hy den
oovertoght van d'Yssel, den Rijnj ter linkerhen ter rechter fijde, booven
en benceden beweren moefte. Hebbende derhalven weeper ingenomen
het floot Lobits, en andere placent, die hy den Stenden van Kleeve maer
onlangs hingeveruyt, fethy figh noghmael op den Gelderfehen weerd
ter needer: fijnde de werken des voorleeden jaers in hun geheele en van
de vyand onbefchaadigely gebleven: een gedeelte der schaeren befette
het Betuwe; in voorneemen, om, wat stadt of fchans Mendoza ook moght
aentaffen, felve d'afgewende fijde, en die minft met werken was voor-
sien, te deekhen: waerom hy belasted backens op de oeven te ftelten, en
brugghen over de froomhen te leggen, om des te lyghter heen en weeder
teekenen en onderlandt te doen. Waer nae hy 's Graevenweerd, de
befettingh, die eerst maer fikw geweest was, alvorens verfierckt fijnde,
ten weederlijden teeghen 't fchieten van de vyandt voorfiet met een bôrst-
weer; en twee hoonhen van paeltwerk in de froom uytfrekt, om de
scheepen, die men feyde, doort lauff van Mendoza, tot Keulen, gereece-
teghen, op te houden. Sijn geschiht, nae dat hy de gelegenheit van eene
hoogthe hadt verfipyd, was foo konstigh geplant, om oever de froom
te schieten, dat de vyand, vele der sjijner verflonden sijnde, figh genoot-
vaekt vonde, een gedeelte sijnes leeghers onderwijlen te verplaatsen: vor-
dende ook ondertuifchen, door 't uytloopen der ruytrey uyt Nymegen;
bijlfer afgemact: en Maurits bekende, niet fonder gevoelen van bittere
smerte, dat hem geen gelegenheit tot volkoomne leeghe over het eene
gedeelte van dat verflonden leegher ontrakt, maer volk, om dient uyt te
voeren. Hy wierdt door verfpiiders en gevanghenen gewaarchwert, voor
Bommel toe te fien; maer vreefde, dat, wen hy vertrokken ware, de
vyand, die door loofe en vefcheydene aenflaeghen, alles in onfeeker-
heit geneelt, en ook de uverbaekens t'sijnen voordeele genoomen hadh,
elders moght doorbreken. Onder foo veelhe hachchelijken dacht hem
niets veylijgher, dan te blijven, en alles tot den toght gereet te houden,
sijne waeghenen te laeden, en sijne toghtpeerden, nogh alle by daeghe,
nogh eenighge by nacht, uyt te flappen. Niet fonder reeden hoopen de
Spanjaerts veelhe en veer groote gelegenheitden uyt den Bommelerweerd,
alzdiene ende, om aldaer de voornaemfte froomen te fuyveren, en tot meer
als eenen oovertocht, om in 't hart van 's vyandts landen door te drin-
ghen. By de Roomfehe schrijvers wordt oovervloedigh beweefen, dat
den Rhijn, ter plaetf e waar hy de Wael genoemt wordt, ook eertijts,
met de Maêf vermenghght, fijnen uytgangh in den Ocean gehadt heeft.
Maer hoedaenghe veranderingen de tuflchenkoemende eeuen, door
meenighvuldighe waetervloeden, toen nogh geen gelijke forghe als nu
in 't bedijken aengewendt wierdt, hebben gemaakt, waere onmoogelijk
uyt te drukken, aengefien de gedenkflchelen offener vaederen, en den
naem van eene oude vaert voor by Heufden, getuygen, dat de Maêf
nogh niet feer langh geleeeden elders haeren loop genoomen heeft. Hee-
denslaeghs is de facke dus geleechn. Dat gedeelte van Gelderlandt,
't welk figh, beneeden 't landt van Kleef, tuflchen bedey de froomen
uytvirekt, by de inwoonders van de facke Maes-Wael genoemt, loopt
allengkens sinalder, en eyndight by de faeemtvloeyinghhen, die, de wae-
teren figh in een korte freek tweemael vermenghgende, 't eylandt Voorne
macken: van waer de froomen weederom gefcheiden, yeder, behoud-
den-sijnen-eygenen naam, haeren loop vervolght, tot datfe weederom
't faeemtvloeyen, omvanghende een volkoomne eylandt, behoorende
thans onder 't gebiedt van Gelderlandt, welkers hooft is het dorp Har-
warden, en eynde 't huyste Louvefeyn. Dit eylandt is genoemt de Bomm-
elerweerd, waer van de iftaft, langhs welke de Wael omtrent ten mi-
den voor by loopt, haeren naem autraght. d'Inwoonders dier fteede fijn,
ten tijde des Hartoghen van Alva, geweeft onder d'eerfte, die 't jok
der flaevernye hadden afgeschuit, feedert fijn fè met die van Hollaendt in
een naeuw verbondt geweeft, om datse elederland tot een bolwerk ftrek-
ten. Niet verre van Harwarden koomen de boghten der froomen nae-
ter te flamen, en vertoont figh weederom een eylandt tot aan 't dorp
Rosfem, vermaert door de geboorte van Marten van Rosfem, die onder
de heerfchappy van Karel, met partyen Nederland, en, van fijde ver-
fffelende, Vrankrijk doorfroopt heeft, hier van daen loopen fe fèer ver-
fffeyden van den anderen. Maer wijdfluchtigher treekt figh de Maef,
de, de landen in Brabant rijkelijck bevochtende, figh ten Zuyden wendt;
waer heen fe haeren loop fettende 's Hartoghenboich regt in 't gefigt
krijght, daer fe tuflchen de fchansfte Crevecoeur, en het flot op een eyland,
Heel genoemt, midden doorloopt. Vervolgheens vloeet fe dooren booo-
dem van Hollaendt, en door een kleyne afhecheydingh den Heemertffen-
weerd omvanghende, en langhs de mueren van Heufden raeckende, vol-

Maurits ge-
waerchwert
voor Bom-
nel toe te
fië, oordeelt
feekerder te
blijven, daer
by was.

Gelegen-
heit van
Maes-Wael.

Befchrij-
vingh van
Bommel en
den Bommen-
erweerd.

Verscheyde
uytregen
van Wael en
Maef.
voert de verders haeren loop onbekommerd. Verscheeyde kentschappers, afgevonden nae de Alpi’sche geberghten, die eenenmiijch te rugh brachten, dat het sneeu, minder dan naer gewoontegevallen fijnde, weynig aan was van waeter in de stroomen beloofde, hadden den Spanjaert versterkt in fijne hoop van dese plaeten te vermeesferen. Men vondtgeraeu- den by schaeren, en niet met het geheele leeghert derwaerts te trekken, om onder schijn van een leeghet voor ’s Graevenweerd den vyandt soo langh als moogelijk op te houden. Dies Barlotte en Stanley, die sigh met hunne regementen, een Spaenfch, een Walch, en een Yerfch, in aller haeft gevoeght hadden by Sapena, die tot nogh toe, alsom den toe- voer te verflaeghen, tot Gennep gebleeven was, en vierhondert ruyters, onder ’t geleyde van Henrik van den Bergh, eerst affrekken; met ooghe- merk om de Voorne, wen die niet nae te wel bewaart wieerde, schielich aen’t taften. Maar fiende, dat dit vruchteloos fijn soudé, hebben be- fijgh dier omtrent gehouden, tot dat hen schuytens van ’s Hartoghenbosch te waeghe toequaemen. Een Hollandfch uytteleggher, die aldaer de froom bewaerde, nu door ’t geschot (naerdien fêneeghick mit figh geslept hadden) verdreven hebbende, fijne, niet verre van Roffen, oover de Maecfje getrokken; en, nae dat de vyandt, die langhs de dijken heen en weerder reedt, geflaeghen was, en ’t voetvolk dier omtrent niet darde ’t hooft bieden, in den Bommelerweerd gekoomen, omwver- vende nu dit nu dat heen, terwijlje of naerderen laft’, of meerder maght, afwaghten, en de hoofden felyve, voorstien met gelijck gefaggh, doordien Andreas, meer dan ’t belangh van oorloghe duiden konde, voor misnoeght vreefde, onder elkander oover hoop legghen, onsecker wat, in soo gewenschte gelegenheit om yet te verrichten, aen te vanghen. Meermals voor deefen en ook tegens is door een feldfaneem weldaet Godts een Hollandt gebeeleen, dat veeltijds omtrent faeken, waer op de groot- fte hoop gevelt wordt, en die als schijhen niet te konnen miffchen, de raedt- flaeghen der menschen te kort fchieten. Want de fadt Bommel, een plaetie van ’t grootfite gewicht in deefen oorloogh, lagh voor geweldt by naer oopen, fijnde de oude werken in hun begriff te engh entsefwak, en de nieuwe, voor drie jaeren begonnen, nogh niet voltrookken, terwijl de Staeten, belommt met het opmaeken van veele andere werken, de koften fjaerden, en om dat insonderheid die fijne, welke teegen den vyandt anlagl, door ’t onderwaeterven der landen, en de moerafflighe grondt, befaerwelijk was te genaeken. De Prins van dit alles verwittigt, is, hoewel hy met de meeftje spoedt oover wegh fette, niet voor den tweeden dagh nae ’s vyandts oovergecht, maer eer hy figh meefter van de Wael-kant hadt gemaakt, in de fadt gekoomen, daer hy de herten der burghen, bijfler verflaeghen door dit gevaar, en gereetschap maekende om te vlughen, weerder fchiet felle. Want schoon hy en den Heem- merschien, en wat hem elders was verdaet, door fijne fônehe en met kriegsvolk versterkte, echter, fijne grootfie bekommeringh oover Bommel wendende, bleef hy den meeften tijdts daer teegenwoordigh, vermeerderende de bletting, en de werken voortdrijvende. En in die tijd is aengeweeen een voortreffelijke wije om fteeden te verdaedighen, welcke de Prins ook fcoedt meermalen, en niet min de vyandt heeft in ’t werk gelfelt, en voor ’t toekoomende in geduergenh gebrynck fal blijven, soo vaek de fteeden, die voor belegh bekommer fijn, genoeghefam ghetal van kriegsvolk hebben: derwijse, dat men, den vyandt te gemoet treedende, de werken wije uytfette, waer door de beleegerde te meerder ruymtie om figh te verdaedighen, en de plaetie van binnen figh te langh buyten
Bommel voor den Admirant Belegert en voor Din
Maurits geredt in den Jaere MDXCIX.
...bui
tyen gevaer vinden. Want om de bolwerken, gehecht aen de wal, wierden geleghd eenighe werken, en buytjen die noogh andere, en deele en gene binnen hunne graghten belooften, dervoeghe dat alles wat tot teegenwerk bequaem was, noogh een boorlstweer buytjen om hadt. Terwijl men sigh met deele spoede, lijn de Spaenshe troepen, en die uyt Emmerik, eerst toen verlaeten, waeren uytgetrokken, by hunne krijgseffelen, die juyft dat pas de schafe Creveceur hadden begonnen te beleegeren, aengekoomen. De schanfe, als ook het huys te Heel, teegen oover de schafe, sigh, naer weynigh teegenweers, oevergegeeven heb- bende, doet Mendoza aldaer een schipbrughe oover de Maelie flaan, om krijgsvolk en den toever, die in oovervloed van 's Hartoghenboch wierd aengebracht, oover te brengen. Sijnde de stadt verblijdt, dat fe den vyandt soo verre van haeren boodem verwijdertfagh, en voorderd alles met grooter nyver beforhende, om met des te minder aenfoot betestinig te mooghen weygheren, willendefels Andreas, die derwaerts gekoomen was, binnen hunne mueren niet ontfanghen, dan met een bepaelt gevolgh. De geweldighe aenlaeghen des vyandts hadden dien van Hollandt soo weynigh verfchrikt, dat fe met grooter wakkerhe, dan te vooren, hunne middelen en krachten inspandhen. Want de belastin- ghen, die men, tot vermeerderinig der gemeene middelen, voorhadt te stellen op de verkoopinings, pleytaeken en erfenissen, wierden fonden der waerigheid gedraeghen. Meer haeperinghs hadt den tweehondert- sten penningh, en daerom des te minder duer, hoewel die wijfe van lichten, ten opflicht der gelijkheid, eertjits onder vrye volken is gepreesten. Maer de onbekende rijdkomden van veelen, of donsekker der koopluy- den, en de verdachte trouwe dergener die de hunne aengaeven, hinder- den dit middel. Ook gaf dit den gemeenten aenfoot, dat fefels de aller- meest gegoede, indien fe tweeduyfent guldens voor hunnen tweehondert- sten penningh betaelden, van verdere oopeningh te doen ontlaft wierden: 't welk de geringhe luyden opnaemen, als gedaen, ten deele om afgunst te mijden, ten deele om den aedel te gemoet te koomen; als sijnde dier wijs, ter gunfte van weynighge, de gemeene gelijkheid te niet gedaen. Booven de vloote, welke wy te fijner plaetse verhaelen fullen dat nae Spanjen gefonden was, hadt men in Duycshlandt op nieu doen werver, en sigh als toen eerft begonnen van Switwers te voet te dienen. Ook maakte men een reglement op de waepenen. In Vrankrijk van gelijken hadt la Noiè geworven een regement van tweeduyfent Françoissen, een volk onmagthig in vreede te leeven; klaegende de Spanjaart, dat het vreede verbondt gefchonden wierdt; wien Koning Henrik tot antwoordt hadt gegeeven, dat daer in uyt fijnen laf niets geschiede; dat echter hy geen van beyde de fijndighe partyen beletten foudhe, den genen die de krijgh wilden volghen uyt Vrankrijk te voeren, dat op de ooverbljffelen der voorvirhe partyfchappen des te spoedigher moghten te niet loopen. De Staeten schepten fulk een welgevalen in hunne troepen, dat onder de Raedtslyuden, eenighe wien de jeught in den lijve foote, d'andere, dien 't der koften langhcr verdroot, gefaemtelijk verkoghten aen den man te koomen. Dogh Maurits vertoonden, dat de vyandt door een seeker- der middel konde verfet worden; en dat, wanneer de faek aen de hachct- lijkheid van een veldflagh festelt was, de schaecke aen krijgsvolk voor den Spanjaart geringh fijn foudhe, in een Republijk selfs geringhe verlie- fen te duchten fouden. En aldaer was nu aengekoomen Graef Willem, een vriendt van voorvirigh beleide, en altoos afkeerigh van vuerigh raedtflaeghen. Nae dat Mendoza dan met al fijn oorloghsmagt in per-

Ccc ij

soon
foon voor Bommel was gekoomen, is 'er gestreken met werken en ka-
onischeuten, fonder eenig naad voor de hoofdtake, en alleen met
verlies van besondere in 't wilde: maer in 't Spanisch leeggher fijn 'er in
korten tijdt tweeduuyfent gefteneuelt: onder welk twee broeders, die langh
van een, en elkander onbekent geweest waeren, om dat den eenen den
naem fijner moeder hadt aengenoomen, by geval te famen gekoomen,
en in gefprek d'eun d'ander bekent geworden fijnde, in hunne onderlinge-
ghem ontfelingh, beyde 't hoofft wiertd wegghenomen, en door dit middel
hunne vreughte teegen alle naeckommer verlêekeert. Gelijke toeval
heeft in Maurits leeggher twee luyden, man en vrouw, te famen legghen-
de, door de doodt voor altoos flaepende gehouden. Somwijlen vielen
'ter voor schermutfelinghen te peercde en uyttochten, en alles geleek niet
foon feer naer een belegh, als naer twee leegghers teegen den anderen geel-
geghen. Mendoza eyndelijk tot by Rolfem te rugh geweeken fijnde, heeft
Maurits ook, nae dat hy de ftaet genoeghaem verferkt, en foo boven
als beneeden de fjele twee brugghen, om overde Wael te trekken, had
gelaeghen, fijne troepen verdeelde op 't eylandt Voorne, 'twelk hy door
nieuwe werken, ten voorbeelde van een feer schoone veltinh beschafhte,
en langhs de geheele buyte kant van de Wael. De Spanjaert hieldt door
geduerigh chiecten, en met foo geweldighen een gedaever, als men wallen
is gewoon te beuken, ae, om aldaer den ooveragt in den Tieler-
weerdt, aen den oever fijde van de Wael, te krijghen: waer teegen Graef
Ernst, dien dat geweest te beurt gevallen was, figh dapper te weer stelde,
n en op 't kleyyn eylandt van de Wael, niet verre van Rolfem, onverfette-
ljik stantd hieldt. En de Prins, figh niet vermoeghende met het fijne te
bethermen, wil felfs den beipringher fijn, en belaft voor eerst oover de
Maet, 't geen naeht den kant van Brabant, in 't gefigt van de
Voorne leght, met in der haat en light injchepen werk vaett te maen-
en, om 's vyandts ruertyer, die figh aldaer onthieldt, om den toeyer
en de voeragie te verfcheerhen, met uytloopen te beftookhen. Korte daer
aen, door d'uytkoomh aengemoedich tot grooter aenflaeghen, gelaft hy
enieghne, die figh op dieryghige verfponden, heel vroegh in den morgen-
ftondet, met fijhondert soldaeten, in den Bommelerweerdt te trekken,
met plaetfè, däer wy gefêght hebben d'orp Harwarden te fijn, en al-
ldaer een paelwerk, halve maens wijte, te flaen, en achter 'telfde, met
foon groot een spoedt als moogelijck was, een fchanse op te worpen. Dit
was eene ruymte, die fesdauyfent mannen berghen konde. En het werk
en ook de troepen naemen in 't eerst ftoe buyten 's vyandts weetten: en
het betrouwen is foo groot geweest, dat de Prins felfs in perfoon quam,
on het te belfigtighen. Tijdtt verlijtijen, terwijl men met Mendoza raedt-
ploeght, terwijl de gevoelens nu fis dan foo liepen, begunstighde dit
flaut beftaen. Seeker fy hadden hunne beschafchigh reets foo hooghs als
twee mans lenghe opgemaeckt, wanneer, in 't vallen van den avond,
tweeduylent uytgeleefde Spaniêfche en Italiënsche soldaeten, onder 't beleit
van Sapena, ontfcheeken door graschep en Godsdienst, eenen vinnen-
ghen storm decheden: gemerkt eenigh Moniken met kransen in de handt
de voortoght naemen, en onder 't eerst needergebracht en gevanghen
wierden. Men vond 'er dien de vuerighet van moedt oover den wal
heen voerende, hadt gedreven om handt aan handt te vechten: gelijke
dapperheit noopte den verdaedighers, maer hen beftierde goedt beleidt,
sy ftonden in volkomen faet, hun treffen gingh seeker, hun fchiëten gewis.
Met woorden en eyghten voorbeeldt moedigheidhen la Noûte den Françoïs,
Horatius Veer den Engelschen, Edmund den Schotten. Dogh infonder-
heit
Daer tot Treffelijk keerbaer en daer maer maer dat DeS al fijnde fijnde volk en en daer als wijl wierdt hem Godtsdienfts. tufichenelkom’tieerft, die stfe fbrgheloos en fbrgheloos nigh ipreydt geweeft, landt een der Spanjaert Spanjaerts ’t fijnde, elk ander naer den noodt konden dienf doen. En Mendoza heeft op Maurits werken niet het minfte durven onderneemen: maer door ’t aenwijsen van een overlooper hadt hy ingekreeghen een plaetfe booven Roffen, alwaer wy te vooren gefeht hebben, dat de bogheten der stroomen naeft aan den anderen koomen: daer volgende den raedt dien Karel van Mansfeldt al voor deelen hadt genoomen, en toen weeder opgehaelts was door den Kolo- nel Karlo Colonna, de zelfde, die deefte faken, waer an hy niet het minfte deel gehadt hadt, met eer groot oordeel en getrouwheit den naekoomel honeyr is gene aengewendt, bouwde hy een volkome schans fijne van aerde, die genoemt nae den naam van Andries, en, van d’ene fijde de Maef de van d’andere de Wael bereykende, bequaem waere den wegh te waeter en te lande af te mijden. Dus wierdt de Soomer doorgebracht, en de Spanjaert aldaer beftenigh gelaeten hebben, is dit de eenighe vrucht geweelt van foo veel arbeidts: ’t ouerigh krijgsvolk door Brabant ver- fpretijdt fijnde, is weedergekeert t hunne voorhije moedtwil. Wey- nghi haeperden ’er aen of Barlotte hadt Workum, een steedtjen in Hol- landt, by naght door krijgshift ingenoomen: maer doordien hy ter plaat- fe felve, daer den aenflagh moeft in ’t werk getelt worden, met beraed- flaan gehadt gefammelt, is een burgher, opgewekt door de roomwaghter, hem in ’t loopen nae de poort maer een oogenblik voorgekoomen. Ter- wijl by die van Hollandt ecen heeten yver in ’t uytvoeren deefter faken wierdt aengewend, beweezen de Hooghduytschen en Spanjaerits onder- tuftiijen elck om t’eerst, deefte hunne vadjigheid, gene hunne verachtiih en de Spanjaerits hadt niet hunne dapperheid, aengefien die vruchteloos was hybrân andere vyanden, maer de tweedraght der Hooghduytschen, foo forgheloos een betrouwen ingeboefent, dat fé een volk, ’t welk langh onverwinnelijk, en allerweeghen onttagelijk was geweelt openliet en straffeloos verachteten. Gemekert de oorloogh begeoinne wierdt in weêr- wil des Keyers, der Bilfchoffen, en anderer leeden des Roomschen Godtsdienst. De Vorsten van Bruinswijk, Heffen en Brandenburg, die figh elk beforder gewaepent hadden (want Keur-Palts hadde er figh uytgedraeyt, voorwondende ’t exemplum van Ments en Trier) hebben hun krijgsvolk langh onnut gehouden: tot dat in ’t midden van de Soomer hun- ne troopen, ten getael van tweeduytent te peerde, en twaeflydsent te voct, omtrent Rhijnberk vergaerden, fijnde ’t hoogh bewint ouer de seldse gegeeven aen Simon, Graef van der Lippe, op ’t verlock, gelij- wy gefeht hebben, der Welthfaelingers, die, nae dat felfe verkree- ghen hadden, foo verre van ’t fenden hunner beloofde hulptropen geweelt fijn, dat in tegendeel van de ftaad Keulen selve voor den Spanjaert krijgs- Cce iij volk
volk en andere oorlogs behoeften verfocht wierden. De veldtheer, niet ontvinnende fijne onkunde in bedrijven oorlogh, liet al’t gefagho over aen Hoohenloo, hooft der Nederfaxijche, en aen Solms, hooft der Rhijn- fche, gelijkje die noemen, welke figh, soo ‘t scheen, van den eedt der Vereenighde Staeten ontraaghen hadden: ook gebrak het deele twee aen geen onverlaeghacht, en hielden figh onvermoc in geduerighe beeling- heit: maer die beyde beeter krijgs- dan raedts-luyden fijnde, ontkennew- den de faeke door hunne geduerighe gefchillen. ‘t Krijgsvolk niet weet- tende van geboorfaemen, was geneeghen tot dronkenchap en vaddigheid, en, wanneer hunne folly't niet juuyt op den dagh betaelt wierdt, vaerdigh tot mytuen. Sy hadden wel de fchanse der Spanjaerden voor Rhijnberk ooverrompelt, en, door veel moorden, party in den oorlogh gekooren, leeggende te gelijk befeiingh binnen Orloy en Emmerik, maer fijnde nu voor Rhijnberk gekoomen, waeren ‘er geen tochcerydtelen tot belege of formen noodigh, behalven de flukken gefchuts en andere behoeften, hen, als ter fluyk, door de Vereenighde Staeten, toegefonden, om niet te fchijn party te kiefen, ‘t welk de Keyser wel uytdrukkelijk hadt verbooden. Boorendien wierdt het leegher felfs geen voorraadt van leeven- middelen verfchaft, door ‘t weygheren der gebuerlanden, aen welke, schoon van felfs hem genoegh toegegana, de Spanjaerts te meermaelen befëndingen deeden, die’t voorleedene ontfchuldighden, en beeter voort toekoomende beloofden: en het betrouwen daer op is soo groot geweeft, dat Mendoa, toen Rhijnberk nauf feer naeu beflooten was, niet de piyne wierdt achte, de befeiingh te verfterken, of den soldaet, die van bin- nen muyte, folly te betaalen. Derhalven hebben de Hoogduytfchen raedtsfamcer geoordeelt nae Rees te trekken, in hoop, om soo veel naeder leevensmiddelen en alle verdere behoeften van de Hollanders te verkrij- ghen. Aldaer was met laft van Andreas aengekoomen Herman van den Bergh, om, de misbedrijven der fijner met die der Hollanders vermen- ghende, op hoop van eenigte plaetfen weeder te fullen intruymen, tijdt te winnen. Manlijk wierdt hen geantwoordt: dat de Staeten nu reets veele fleeden en fchanfen, fonder eenigte voorwaarden, hadden ooverleevet, en ‘er geen reeden ter wereldt bedacht konde worden, om hunne fchandige bedrijven, met foo ongelijke gelijkenis, te bewispelen: felfs wierdt hem afgevraeght: of hy geldt braght, om de schaede, foo veele volken aengedaen, te vergoeden: en op wat verfekeringsh fijn fionde konne geru fêelhen, dat de felfde onheyden hen niet eer langh daer nae weederom fouden ooverkoomen; aengesien ‘t bemachtighden van foo veele fleeden, ‘t verwoeten van foo veele landen, uttweschen, dat’s Koningsh woordt en feghel hen, die figh daer op betrouwen, fakke fienfelen waer- ren. Maer groot verschil was ‘er tusfchen doen en figghen: gemerkt en de hoofden met hapselen den tijdt vertleeten, en de soldaeten, door leed- digheid meer en meer verwilderende, tot rooven en vrouwefchendingh uytfloeghen: darrende teegen den vyand niets, teegen hen, om welcker onheylen te wreecken fyn gekoomen waeren, alles onderneemen. De befei- ingh van Rees felve betoonde geen vyandtichap: dan in teegendeel wier- den de Hoogduyftche schimps gewijhe genoodgith om te koomen drink- en: en men vondt ‘er, die ginghen, elkander de handt gaeven, en onbe- fchadigh weederkeerden, tot dat die befondere gemeenfaemheid der soldaeten in een algemeen beftant voor eenighe daeghen veranderde. Buy- ten twiefel hadden de Vereenighde Staeten veele en groote voordeelen gehoopt uyt de bewegingh der Hoogduyftchen, die hen echter geen anderen dienst deede, dan dat, terwijl soo magtigh een leegher door
vaddigheid verfleurwde, Graf Willem, gefonden van Bommel met sec-ven vaen ruyters, en Vijftigh vendelen te voet, Deuteckom, 't welk Mendofo 't jaer te vooren hadt ingenoomen, door graeven en gefchut, binne den derden dagh, hoewel 't reegenachtigh weeder was, en de beleeg-gerde van sigh schooten, vermeesterde. 

Omtrent den seldem tijden is Luidewijk van Naflau, die met eenigh vaen te peerde omtrent Grae-ve was uytgefoonden, dan swakker als 's vyandts troepe die hem ver-volghden, geleydende de sijne voorlichtigh, door enghe weeghen en oover de Maëf, met buyt weederom gekeert. 't Beftant voor Reesten eynde sijnde, is 'er evenwel in 't beleggh niet 't minfte gevordert: want onbedreeven waren de hoofden in die konsten. Men hadt 'er, 't is waer delvers uyt Hollandt, maer ook deeë hadden liever langhe dagghelden, en 't werck aen'tsleepe te houden, dan 'er met gevaer kortas te scheyden.

Van wachten fagh men naeuilijx eenigh gewagh in 't leeghe: driemael is 'er in de fladt vers volk gekooemoen. Den Herfis hadt haer begin geno-o-men, wanneer de fladt, nae krijgsgebruyk te voorbaerigh opgeeycht sijnde, de beleegerde, die den trompetter vatt hielden, op de beleegge-lers onverwacht, en terwijle fer en daer verfryt liggen, schijykel uyt-vielen; sy verfoelghen 'er omtrent tweehondert, en sleetpen selis eenigh stukken gefchuts nae binnen: 't welk onder die lafhartighe gemoederen soo geweldig eenen Schrik baerde, dat de beleegeringh niet soo seer wierdt opgebroekennes, als de leeggherplats door een schanjliche en naeuilijx oyt gehoorde vlught verlacten. De achtergenbeeve behoefsen, Jae gehelte scheepe, hebben de Spanjaerst, en de Hooghduytshen felve geplun-dert, en het leeghe is in korten verloopen, terwijl eenigh betaelings hunner folyd begeerden, andere voorgaeven alleen voor drie maenden, en niet langher, aengenoomen te sijn. Den Harthog van Bruinswijk heeft 'er veele der sijner, die hy aen de wanbedrijven schuldigh vondt, met de dood gestraft. Ook 'ijn de beetseltinghen uyt de schanf voor Rhijnberk gevlught, en van gelijken die binnen Gennep, 't welk Hoo-thenloo maer onlanghs te vooren hadt ingenoomen, toen de Spanjaerst, om Rees te flijven, de beftsingh selis daer uyt lighten. Noghter nau-wer nootd hielden sy Orfoy en Emmerik beef niet weynigh krijgsvolk. Al eer die schanthvel Duystslandt befoedelde, hadt men meermels gehandelt, om, 't veinhen ter sijden stelnde, oopelyck in verbondt te treedend, en datte hulp troepen der Staeten souden aeneemenn, of ook 't opperbevel aen Mauritss, bedreeven in oorlogen, opdraeghen. Maer ongemelh met het senden de Staeten, dien 't beetsent hunner gren-ten genoegh te doen gaf; boovendien hadt de Schrik voor de Spaensche vloot hen verplicht de sjeelplaten te verforgen, en uyt de seltfde vreesse was 't, dat de Koninghin van Engelandt haere soldaeten weedereyschte. 

De Hooghduytsche breken de beleegeringh van Rees schan- delijkop.
1599.

Maurits legt ferkten teegen de schans Sant Andries.

grensten van Duytschlandt was geweeken, heeft Maurits van gelijken sijn leegheer gebrooken, dan niet eer of hy en hadt de stroom met schansen verlooght, om het uytvallen ytt de schans Sant Andries te beletten. Ook heeft hy Emmerik teegen Mendosa, die daer omtrent lagh, en de stee delingen, verbittert op de besettingh, met krigsvolk, by nageb daer binnen gefonden, verfeekt. Dus verre hebben wy achtervolghens af gehandelt de fäcken te lande voorgevallen, de tijdt raedt ons te keeren tot het geene ter fe beurret is. Elders hebben wy geleght, dat Philips, gegrijt in't regeeren, dien van Hollandt, gederuende den oorlogh, den handel op Spanjen hadt toegelaaten, 'tis waer op den naem van andere volken, maer foo, dat het bleek, een les van wyfje staetkunde geweekt te sijn, te willen bedrooghden worden: 't fy dan, dat de hoop van hen onder hunne voorrighe gehoorsamheyt te fullen sien weederkeeren, hem verbooden hadde dat voordeel op uyttseemische volken oover te brengen, of, 't gheen door duytkoornit is gebleeken, hy gevreet hebbe volken, maghtigh ter fe, wen hy hen de Spaensche haevenen floop, de nieuwe weere oopen te fleren. Maer gelijk de naezaeten veeltyds af keerigh sijn van raedtlaegh, dieze selve niet hebben uytgevonden, hadde nieuwe insighthen den foon, als sijn de vreee byuyn hoop, vry ruwer middelen doen ter handt trekken. 't Bleek klaer genoegh, dat alle de rijckdommen der Hollanderen ter fe en door de koopmanffchap gewonnen wierden, en henne grootfte voordeerlen uyt Spanjen quaemen, als werwaerts heen fy niet alleen hyne eynene, maer ook Poolse en andere Noordtsche gewaffhen overbrachtten, om daer teegen wel voornaemenghens goudt en silver, 't welk gelijk 't onder de beheerchers der Indien overvloedigh, soo ook voor den handelaeren op die kulten wonder dienligh was, weederom te brengen: waerom gehoopt wierde, dat, de middelen om te oorloghen hen benoomen sijnde, den oorlogh van selfs wel foode te niet loopen. Geheel Spanjen door heeft men doen opfiekhen en aentaiten al 't seeyerendt volk, welker eenighe door ver scheyde pijnen en weodommen gedoedt, andere in gevanghenis gewor pen, of op de galeye gebannen wierden. In de Nederlanden selfs gaf men een plakkaet uyt op den naem der nieuwe Prinsesse Isabella, met bitter uytvaeren teegen de regenten van Hollandt, als die, gelijk altoos te vooren, soo ook nu, daer de heerschappy verandert en van Spanjen afgescheidhan was, den vreee, hen aengebooden, verwierpen, en andere te oorlogh opfootten: dat soo verwaenden hooghmoedt nergens anders uytgeproopen was, dan uyt den koophand, diene door al te grot ten toegevvingh laeres vaeders tot nogh toe behouden hadden. Veele Brabanders en Vlaemingen hadde alle tegenweer gedaen, om voor te koomen, dat het heen en weedereeren der koopmanffchappen door Nederlandt hen niet benoomen wierde, nacnedne by de Hollandtche waeren 't meelte gebrek leeden. Maer de gramlchap, en de hoop om de behoefte uyt Vrankrijk te baet te koomen hadde d'oorverlant tegenmen: en selfs is den viffchers, dien de waepenen tot nogh toe verfchoont hadden, hunne veylligh benoomen. Geen geringhe ontfelteris baerde dit onder de Vereenighe Staeten: gemerkt hy bleek, dat hier door 't ge moen op tweederhande wijfe hun voedtflie werdte benoomen: waer door 't muyen der seelyuden, en 't verloop der koopluiden vreeshen. En des onaengesten sijn sijn de van hyne voorrighe raedtlaeghen niet afgeweeken. Door de bondgenootschap met Engelandt hadde hy geleert, dat 'er de geheele heerschappy van Spanjen door, niets minder te vreechen was, dan Spanjen selve; als welkers Koninghen al hunne fierkte flelden, in geen
De Verenigde Staten ten tegendeel verboden eene regelijken eenighe waeren tot den vyandt oover te brengen.

De vloot, die Philips had begonnen toe te ruften, bleef leggen in de Coronna, waer voor de Hollanders figh in 't eerft ter needer gefet heben: maer die, niet darrende figh bloot geven, was geweek en onder de befscherming des kaftels, dat taelijk isterk was: en 't geschuttegelyk uyt het kaftel, uyt de scheepen, en uyt eene fterkte daer omtrent, donderende, benam hem de hoop, om hen of van verre of van naeyb aente

Sy fenden een vloot, die met grootenoyer was uytgeruist, in facet, onder 't beleid van Pieter van der Does, van der Does.

De Spanische vloot in de Coronna weyghert te flaen.
HUGO DE GROOTS ACHTSTE BOEK

1599.

taffen. Hier in heeft men genoegh gesien, dat dien landtader, die sgh roemde meester van den Ocean te sijn, geflucht tot in haere haevenen felve, liever hadt sgh te verschuylen, dan slagg te leeveren. Gekoomen sijnde tot aen den mondt van den Tagus, vond men eyer, die, uyt glory of roof-vucht, graegh om Lifleboon te neemen, faende hielden, de oude geschillen der naebueren, de haetelijck heerlichesper de Kaftilianen, en eyndelijck dat de stad felve, die, gelijck in den tocht der Engelfchen tot herstellingh van Don Antonio was gebleekelen, wel wijdstuighe maer ook swak is, sgh soudhe oovergeeven; s't gheen geschiet waere, wol dien landtader toen ter tijdt het volck geweest hadt, dat op oorloogh, niet op roof, was uytgevaeren. Andere in teegendeel, dat de Koningh, gedurende soo lange vrede, genoeghfaem teegen allen afval was verfcekert, en 'er voor een vloot, die men nu een geruymen tijdt te gemoedt gesien hadt, geene hoop was op de grootste feeden, waer oover de Steevenooghden alle hunne sorghe en bekommeringh gaen lieten. Dat het velylicher waere, de eylanden in den Atlantichhen Ocean, gelegen aen Barbyren, welke de oude, of om de vruchtbaerheit des landts, of om dat sfe al't gheen onbekent was dien naem gaeven, de gelukkighe genoemt hebben, aen te taffen. Waer van daen de volken, die sfe eerst bewoont hebben, gesprooten sijn, is, gelijk meef de oude en verre afgeleeghene saken, onfcekert. In voortijden, eer Europa hen kende, was hunne spraekte niet cenerley: die van Tenerifa quam nae by de Afrikaanske. Sy sfele noemden sgh Guanchas. Hunne sfeeden waeren veele de seldhe: andere hen gemeen met de woestelinge, als, met de Scytheen, andere hunne vrouwen ten gebruyke te geven: met de Indianen, shtagh soonen tot erfgenaemen te hebben, als door een feekerd blootd verwantschaften hen verknocht; vrouwekracht was onder hen met de doodt gepragt, echtscheidingh met ceroofheit. Sughter ten wije te neemen, alleen een recht der Koninghen, als de Inchas der Peruanen: veele vrouwen te gelijck te hebben, sfehs aen onberindere geoorloft. Nogh hadden sfe dit van de Scytheen, dat de Koningh, of yemandt der Grooten, den maeghdom der nieuehgewerde plukte. Hunne goede, gelijk doorgaens, waeren Son, Maene, en Sterren: booven welcke sfe erkenden eenen reghter der goede en quade bedrijven, en dienvolghen nae de doodt een ander leeven. De jonghe kinderen wierden door een plechtighge gewoonte met waeter afgewallen. Van 't Chriften- of Mahometis-dom vondt men 'er geene blijken. Hun leeven echter was eenvoudigh, vreestfaem, onberindepelyk; eer luyden, die sgh Chriftenen noemen, geweldt, bedriegerhy, en andere gebrecfen, niet des Godsdiens, maer der eeuwe derwaerts overbragtten. In 't jaar dertienhondert nae Chrif tus geboorten zijn de Genueen de eerfte geweest, die hen alleen befokht hebben: omtrent honderd jaeren later heeft Benthioncourt, edelman uyt Pikardyen, sgh ook aldaer ter needer gefett, en 'er goede sfeeden en godsvrucht ingevoert, darrende sgh sfehs ten tijtel van Koningh aenmaectighen. Maer dewil fiijnen faet niet oover een quam met soo hooghen tijtel, is dat reght oovergebragt op de Koninghen van Kaftilien, welker mooghenheit hunne oude gewoonten, taele en Godsdiens vernietight, en sgh oover dertien eylanden een brugh tot grooter leeggevruchtgen geleeght heeft. Een derfelve is Kanarien, naem die thans wel allen gemeen is, maer aen dit, als 't hooft van allen, ook befondere toebehoort. Aldaer is de Hollantische vloot genaecedt toon-der 't kafteel, dat treffelijk geleeghen is, en, nae een heevigh schieten van weederfiijden, een Spaensche feipite gronde geraekht, en twee verovert. De eylanders, die te peerde en te voet, met kleyne flukjens op 't strandt
Maer van der Does belalte 't gelucht te loffen, en bloopen uyt te feren: en zelfs onder d'eerste oevergevallen sijnde, is hy doordien de drooghe belette naeder aan landt te koomen, in 't waeter gefpronghen: waer op de vyant figh verfchouwen de hen teeghen, den Ammirael drie, andere, door mufquetkoeghels en pijlen, oude en nieuwe Krijgs-geweeren aengetaft sijnde, meer wonder ontfanghen heb- ben. De woefthelinghen tot in de stadt Allagona op de vlucht gedreeven sijnde, is 't kafteele, met het gelucht en de belettinghen felve van ftonden aen oevergegeven: die 'er binnen quaemen figh verwonderende, dat de Maurits ftaendaerden in foo verre geleeghe geweften planteden, oover de treffelijke werken der plaetse, oover alle de noodighhe behoeften tot befcher- mingh, en fiende dat alle een de ongewoonheden in heylls hen, die aldaer in een geheele eeuwige geene oovergoen beuerden, eenen schrik hadt aen- gejaagt. 't Leeghert tot voor de stadt genaerdet sijnde, hebben debelee- geraers weynighge daegehen met het aenvoeren van 't gelucht doorgebracht: in welken tijdt de beleegerde hunne kostelijcke goederen, en ftraex daer aen figh felen in ontegonckelijke roten, of eenen enghen wegh, dien fte gemakckelijk beflerhen konden, verfcheen hebben: sijnde de meeste onder hen foo onkundig, wat vyandt voor hadden, dat een Moor oover- loopende, figh met affweering van d'eercklichen Godtsdienstens den Hol- landeren quam aenbienden: boovendien fijn 'er verlaeten twee kleyne kafteelen. d'Uytgesondene om hunne schuylhoeken op te foeken, en hen eenen schrik aen te jaeghen, te verre geloupen sijnde, werden in plaet- sen den vyantt bekent, hen onbekent, daerbooven afgemae door ar- beidt en hitte, van de woefthelinghen omrighnt en oovervallen. En als de eylanders hier door vol vreugde tot geen afkoopen van hunn leeven en goederen verftaan konden, figh ontschuildighende op hunne armoede, sijnde, nae 't verbranden der stadt en der kafteelen, van daer vertrokken: die wraek heeft hen voor buyt geftrekt. Te Gomera is het by naer op de selfde wijke uytgevallen. Sy vonden de stadt, van alles onteedicht, oopen ftaen, en dat de vlugthelinghen hunn gelucht, en 't gheene niet hadden komen weghvoeren, onder daerde bedolven hadden. Eenighe, die, op hoop van buyt, de hooghchten der geberghten bekommen hadden, sijt tot tachtigh in getael om 't leeven gebragt, een groote feghe voor die on- frijdtbare meemghte, en die, felye woefthelingen gewoon fijn, ook tegen overvornen en dooden wreedelijk vervolghen. De Hollandes, die sijn aan de lichaemen hunner vyanden niet konden wreken, hebben aan 't verbranden der hyuften hunnen moedt geekt. Van der Does fiende, dat hy, naedmee fijne eerpee hoop hem bedrooghen hadt, tot het plun- deren en verwoeven der feekuften, foo groot een leeghert niet van nooden hadt, snyder de helft fijner schepen met den buyt te rugh nae 't vaerder- landt. Deefel gelukkigh 's vyandes vloot, die juyst om de selfde tijdt uyt de Coronna was 't feyl gegaen, niet bejeghenende, en kortz daer aen door een heevighen fform van den anderen verftroooyende, sijn omtrent te halver Herfift in behouden haeven gekoomen. Hy sijfs besloot met fijne onverighge feemagt te feylen nae Brafil, een voornaem gedeelte in Ame- rika, behorende onder den Portugisis, dat oovervloedt van het beroemde hout en fuyker leevert. Maer de eylanders van Cabo Verde en de gecheele feekuft van Afrika, fonder yemandt te beflachdighen, langhs vaerende, heeft hy aldaer, onder veele andere vreemdigheeds, met verwoendering geldt van schulpen gefien; daer nae, verfterkt met verfcheerde genoome Spaenfche koopvaceiders, verkiipt hy, thijn ongevalle, 't eylandt Sant Thomé, 1599. d'Eylanders pooghren vluchtelos t landen der Hollanders te be- letten. Van der Does geheeft. 't Kafteel geeft figh oover.
Thomé, plantplaetste der Portugijfen, om fijne troepen te vervenichen.
Daer toe noodighden hem en het loet waeter en de schiltpadden, een niet oanengenaeme fpijl, die ook vruchtbaer fijn in eyeren, en hunnefchae-
len foo hart, datete niet light te breekhen fijn: en boovendien een onge-
loofelijke memighke van vifchēn, die, uyt vreef voor feegeedroghten, of
doorkonkude der menchelijcke graegheid, om dat er geen vifchēn koome,
aen de scheepen bleven hanghen. Ook fijn 'er gevelughelde, die, vermoey-
vand t'vlieghen, by hen van felfs neederfleeghen. Dit eylandt in Ethiopiën,
Guinea genoemt, is geleeeghen onder dat geweet des heemels, alwaer
dag het en de nacht van gelijcke lengthe fijn, en waer booven de Son,
noender elders af te wijken, immer schijnende, een gedeuighe Roomer,
door geen Winter gemaet, maekt: welk geweet des grooten aerd-
boodem de oude, onbedreeven in de fcheepvaert, hebben geloof, nogh
bequaem te fijn om gewaaff voort te brenghen, nogh om menchen t'on-
derhouden. Edogh, gelijk d'ervaerenheit heeft geleert, geen gedeelte
is 'er in der natuur, of 't heeft fijne nuttigheid, nogh de gemaetighkeit
der menchen foodaenigh, ofte foeken felfs in d'allerongelmegklighte lan-
den hunne winft te vinden. Den ommetrek van dat eylandt is by naer
rondt; en daer 't figh wiijft uytvrek, het tewaell mijlen breedte;
klimmende in 'tmidden tot een bergh, waer booven de wolken hanghen,
de, door hunnen dauw het niet doen waallen, daer uyt de fuyker gehaelt
wordt: dit feer groot inkoomen houdt de Portugijfen, en hondert ja meer
flaven voor yder befoeder, in den arbeidt. Noogh waft 'er Gember: en
ook boomenc, welker lap, tot dorff en welluff, voor wijns gebruikt wordt.
In 't landen uyt de vloot heeft hen niemand teegengefaen. De fladt Pa-
voaft wierdt nae een lighte schermuutdelfing geplundert. Franciscó de Me-
ñeës, die 't kaffeel hield, heeft van der Does doen aenfegghen, dat hy figh
niet op fee begeven hadt als een roover, maer dat hy van de Staetten,
en den Doorluchtighsten Veldtheer Maurits, was gefonden met een vol-
koomc vloot, om de oude en nieuwe ongelijcken door oopenbaeren oor-
logh te wreeken, dat hy hem, die grooter aflaegghen voorhadt, niet
genootfaken foudde langgh voor eene plaatst te hanghen, dat hy bereidt was
goodertierenheit te bewijfen die figh overgaeghen, en den halfterrighen
to straffen. 't Geschut daer voor geplant fijnde volghed d'oovergaech. Maer de eylanders, die geuvlucht weren, eenen uytval doende, flicken
de fladt in brandt, welkers uyt, indien 't er yemand hadtingetoeck, fy
selve behoorde te dempen; echter niet ongewooken: want de Hollanders
door die fchaehe, als hunne eyghene, getroffen, hebben 't uyt ver-
fpredit door landen en hoeven. Dogh vinnigher streedt de lucht van dat
geweet voor d'inwoonders: want de beymettelijke der felver hadt door't
gheeleleeghe der Hollanders een geweldigh swäre fiekte 't hunnen onge-
neelijken verderver veroorlaect. Dan voorwaer ik foudde niet konnen ont-
schuldighen luyden, soo onkundigh in faeken der natuur, datete niet
gemijdt hebben plaetfhen reght onder de Son geleeeghen, en een beymet-
telijke lucht, die, schoonse te die lichaemen van menchen aldaer geboo-
ren oover een koomt, fieker voor een volck, daer teeneemael ongewoon,
en uyt hun Noorden koomende, niet te draeghen is: gemerktte door
gene winden gefuyvert wordende, door haere ongemaetighkeit onfyuyver,
en door haere swære dampen bedorven fijnde, het landt benauwt. En
het faluwerwigh weefen der Portugijfen, die 't bewoonen, en de gedee-
righe hervatting von koortfhen, bewijfen genoegh, dat ook die onder een
warm lucht gebooreen fijn, niet dan bevaerlijk 'tleeven naegeelpeen. Eer-
tiijts fondt den reghter gedoemdene uyt Portugaell nae die landen, nu
verfendt
Donders, den Ammi- nes, van der Doos.

1599.

Dadymen genaamd, in Europa gebooren, aldaer ter halver leeven koomt. Maer 'ticheepsvolk booven de hitte des luchts door arbeid afge- flooft fijnde, gebrukte geneesmiddelen, even naegelijgh als de quae- len: want die figh om de koeltie in d'avondt lucht begaeven, was 't flae- pen in de maenechfijn fchaedelijk; waer by fuyker, Indische nooten en andere gewaффen, die de loop verwekken, onmaectigh gegeeten wierden. Of nu 't wat gulfigh waeter drinken d'oorsae hunner quaelen geweeft fy, dan of het ook door fnootheid dier menschen was bedorven, foudde ik met regt konnen twijfelen: naercend dit laetfte van de boofheid dier land- aerd, het eerfte van de natuerlijke reeden niet vreemt is. Dat ook som- mighe door 't al te vuerig boeten hunner minneluften met de vrouwen op die kuften, ten grooten deele daer toe foo verbit, dat fe die mannen felfs aenfoeken, hunne doood gehaat hebben, is bуten twijfель: fconnende de natuur de vermengingh der lichaemen van foo verfcheeyde gemachtig- heit niet duldhen: dus hebben fe figh van allerweeghen oorfaeken om te fter- ven op den hals gelaed. Uyttfeckender is de {terfte geweeft door 't ooverlijden van den Ammirael felve, die, fwaer en vet van lichaem fijnde, en niet maeghtigh felfs in fijn eyghen vaerlanderd by naer eenighge beweegingh te lijden, naer twee daeghen, gelijkende veel eer te quijnen, dan fiek te fijn, door geene heevighheit van fiekte, maer door 't fmelten van fijn vet, gelooofde men, gesterveen is. Groote verlaeghenheit quam 'er door fijn aftechyden onder 't gemeen, en de verdere hoоп te verdwij- nen: fy riepen alle, men behoorde dat doodelijk geweest te verlaeten: men had figh genoegh gewroofen, gevaeren genoegh beftuert in 'tombrengen der vyanden. 't Lichaem van van der Does wierden, op dat het nae hun vertrek niet tot fchimp der woefelinghen bleve, diep onder d'aerde begrae- ven, en de puynen der geheele ftaat daer booven oover geworpen: 't geschut en een taemelijcke meenighe van koopmanfchappen heeft men van daer veroofte. Sy feylden nu reets in volle fee, en echter waeren fe met de plaatfe 't vergif dier plaatfe niet ontvlooden: want niet dan langhs- famen veranderde de lucht, en de kracht van 't quaet eenmael ingefoughen vervolghde de befmette: waer by de benaether in foo elghen begrip der fcheepen, en den vergiffighen fank der fiekten ook d'aender vattende, de be- fmetteheyt voortte. In wijfien daeghen tijds fijnen 'er oover de duyfent menfchen gesterveen. Weynigh buyts is er korts daer aen in Brasif verooverd, en men foopde figh nae huys, dewijl't getal der menschen daegelijx minderde, en niet door enerhande foort van doode. Eenighe, wien dit quaet op 't hart viel, wierden, by nae fonder fiekte te gevoelen, wegh- geruk: andere, brandende door de hitte eener geduerighe koortfe, hef- ben, nae d'andere in 't hooft geflotteh was, figh felven, als verwoeede, plotfelijk in fee gefort. Wanneer nu onder een fagher lucht den fien en quijnenden een beeterhe hoop verfcheen, heeft hen, de eerfte plaegh nogh niet volkommenly geneefen fijnde, een tweede, de scherbuyk, in geen deele fagher, aengregenen: een quael die, de tanden en dyegewrigh- ten ontsloopende, langhe feevaerten vaek onderworpen fijne: en toen is die voor veelhen doodelijk geweeft, om dat hunne leedemaeten nogh ont- flooten, in veel koudere platen der fee, en alwaer 't nae de tijdt des jaers nogh winterde, voortgevaeren fijnde, door die ftrijdigen verande- ringh te heevigher geplaecht wierden. En voorwaer, dat leedert veele jaeren herwaerts de koude foo ftrengh niet geweeft is, hebben onsgeleert de froomen in deeehe landen, die felfs foo verre tot daer de fcevloedt ftrekt met ys ooverdekt waeren, en veele menschen door koude doodtgewroo- fen.
sen. Nogh wierdt de vloot door storm oovervalen, en gevaarlijker, als wel gemeeenlijk, om dat de scheepen niet volk genoegh hadden, om hen te beflieren en dienf te doen. Van alle die hoplyuden waeren 'er alleenlijk twee in 't leeven: en onder de scheepen gevonden, die niet meer als fes gefonde mannen 't huys braghten. Maer einegh weynighe laeghen sieck: d'ooverighe geftarven en buyten boort getet fijnde, dreeven in 's fommighe scheepen fijn, om hunne kracht te herfellen, in Engelandt ingeloopen: andere, nae dat elk van feylen en scheepsvolk: was voorfien, fijn gints en herwaerts verftrooyt, en omtrent op 't uytgaen van de Winter 't huys gekoomen. Een fchip wierdt door gebrek van volk verlaeten; een ander voor Sluys vervallen is den vyandt in handen geraekt. Duidaenigh een uytkoomt heeft de Hollandtich vloot ghadt, die, mits de fwaere koffen, de Repubyl ghagtijd is latigth gevallen, en vewe huynen in rouw gefteeken heeft. Maer Philips, nae dat t'sijner kennis gekoomen was, hoe de Hollandtiche vloot was gevallen in de Kanarische eylanden, had eerst, uyt vrees dat 'e figh aldaer fouden handthaeven, die fijne derwaerts gefonden: dogh naederhandt verfteende, dat 'e die van felfs verlaeten hadden, belaf hy haer nae Tercerate feylen, om de scheepen, die uyt Amerika verwacht wierden, van daer te geleyden. Allhier gekoomen, isfè door fellen fform, en niet fonder fachaede, van den anderen verftrooyt. De Duynkerkers te founty op onfien Ocean roovende, hebben d'ingeéeneten verwekt tot klaghten, eenigh doonweetheid van de * bewindtsuylen der eféaeken, andere de vaddigghed der fichoofden, en dat, op den nae van de fecte fuyveren, de geleygelden onnu betaelt wierden, behufchelghende, tot dat vijf scheepen genoomen, en de roovers met de galgh gefraft, hun t'eenighen troost geftrekt hebben. Dan veele uyt Spanjen en Amerika, door dappereit of behendighed vonden, 's vyandts gramaich ontveeken en behouden 't huys gekoomen fijnde, vervulden 't oover al met fchrik en haet teegen de Spanjaerden. Andere fijn gelukghig met meerder winft als te vooren uyt Indien weerdergekeert, en den roep dier faeken met de hoop aenwakkerverende, is daer door 't verlies des Spae '|'ichens handels wat te baet gekoomen. Ook heeft men uyt de eylanden langhs de kust van Amerika beginnen founty te haelen. Omtrent dees tijds heeft Frederik Spinola, gedreeven uyt yer om, door dapperheit in krijghdaeden, fijn huys, doorluchthigh en treffelyk in middelen binnen Genua, te verheffen tot de glory der fhamme van Doria, fijne landsluyden, die door de waepenen waeren opgewassen, ten dienste des Koninghs in Nederlandt gebragt een nieuw onderlandt van fes galeyen, om die te gebruiken teegen de Hollanders, mits den buyt t'sijner voordeele bleeve. Deeë fouden een gedeelte der Spae '|'ichens vloote, gesheikt teegen de Hollanders, geweest hebben, ten waere een naedere forghie die fwaere dreyghementen, voor welke ook Britannien geweldig beducht was, elders heen gewendt haet. Derhalven fijn, nae een kortverbljef de Breft, een haeven in Vrankrijk, alleen gekoomen, doorgaens gedient, door een wonder geluk van windt en weeder. De Hollanders, hier van alvoorens verwittigght, hadden ettelijke scheepen gefonden in de hoofden, ruffchen Kalis en Douvre, om heten 'onderdcheppen. Maer de kuf langhs loopen, en een gewenfche voorwindt hen dienthalven veylighh tot in Vlaendre voerende, heeft de fortuyen hen gelukkigh oovergebragt. Eevenwel geen middel fienende om binnen Duynkerken te koomen, hebben se figh nae Sluys begeven, gewaepent met felfhienhonderd mannen: van daer dreyghladen de koopluyden en de Zeeuweh kuf. En niet weynigh naedelighis geweest 't maekfè dier scheepen, onbekend in deeë landen, eerft
eerst mits de koften, gedaan tot het beletten der gaeten, daer nae, om dat eenige geringhe schaede alom eenen geweldighen schrik maakte, foo verre, dat veele, uyt Zeelandt vluchtenende, scheid elders hebben ten needer geset. d'Uytkoomst heeft den schrik vermindert: want hoewel kort, daer aen Spinola’s galeyen, gedient van fitte, hen beboender voordeeleigh en voortien met hun eygen en vers ingenoomen krijgsvoe., een Zeeuwsch oorloghschips, met neulijx leeftigh matroozen, hadden aengebacht, heeft dit figh echter twee geheele uuyren langh met foo grooten dapperheit van alle kanten omgewendet, dat het, ophebbende omtrent twintigh dooden of gefequitten, tweekhonderd vijftigh verlaeghene op de galeyen de hune zelfs eene schrik hebben aengejaagt. En weederom oorloghscheepen, die eere door misflagh geloofden koopvaerders te fijn, bespringhende, wierden te feyren achter een, met groot verlies, vinnigh doornaegalht: een heerlijke vertoonigh, foo nae by geschiede ‘t gevecht, in de oogen der Vlißingshers. Dogh den Aertshartog Albertus, behebbende fijn huwelijk in Spanjen voltrokken, en in fijn te rugh reyfen door Italien van den Paus met het gewijde sweerdt beginffh fijnde, om hune gemeene vyanden de te moedigher onder de oogen te geven, is voorts oover de Alpische geberghten en Bourgonjen, met fijne gemaeline Ifabella, gemaedert op den boodem der heeschappy, hem ten huwelijk gegeeven, en in ‘t begin van den Herff, terwyl ‘t gedruys des oorloghs nogt duerde, en in een bijther verloep der faeken, aengekoomen: alwaer hy Andreas en Mendoa heeft oneenigh gevonden, elk om fritjdt de gelukkighe bedrijven dies jaers fijn selven, de schuld der wanorde eene den anderen toechrijven-de: maer Andreas wierdt nae fijne geestelijckhe bedieningh verfonden, Mendoa daer gehouden: boovendien Duytchlandt verbittert, den soldaat veerdigh tot muyren om wanbetaelingh, en waer die te haelen was onfeeker, gemerkt de Nederlanders verarmt, en ‘s Koninghs schatten door een fwaer leegher teegen de Hollanders en de Hooghduytfschen, door ‘t bouwen eener vloote, en door ‘t bewaeren van foo veel befittinghen in Spanjen en de eylanden, mits onfeekere vrees voor de vyandt, uytgeput waeren. De befittinghen in ‘t kafteel vorderden Antwerpengeldt af. Te Hamont, een vleedtien op den boodem van Luykerlandt, en de plaeten alom hadden de ruuyery en ‘t voetvolk de platre landen en fteeden, door schrik voor blaecken en plunderen, onder brandtschattingh gebracht. De befittingh in de schanf ‘s Sant Andries, door heymelijk belant met Ernft van Nassau, die den oever aen d’oorvijde bewaerde, hunne dreggemenent gewendt teegen ‘s Hartoghenbosch en haeren aenhagh, wen hen oover de foldyen van veele jaeren geen voldoeningh gegeeven wierde. d’Aenkoomft der Aertshartoghen zelfs verfchatte geen geneefningh voor deefche quaelen, en hadt ‘er nieuwe ingebragt: fijnde den aedel bijther gebelght, darfe beyde Spanfch in ffeeden, in gelaet en in kleedingh waeren, en, teegen de gewooonte der Nederlanders, begroet met gebooghe knye. En daer by was ‘t hof oovervaerdigh in Keyserlycke pracht, en die zelfs in tijd van vreeele laatigh valt. Dus groeyden de koften teegen de behoefte aen: en, ‘t gheen altoos onaengenaem, maer toen insonderheid heaetlich was, fy deeden den Staeten van yeder Provin-tie faerwe schattinghen afeycksåen: daer by doende, het onbillijk waere, dat fy ten bewije van de getrouwheyt en eerbiedigheid tot hune Vorsten mindere laften droegehen, als de weertspannelingen om hunnen Heer te beoorloghen. Tot nogh toe hadt men de plechtigheeden der Vorstelijcke huldingh niet gehouden: dringhende die van Brabant op ‘t flegheen der kaffeelen, op ‘t verfenden van ‘t uytteemfch krijgsvoe., en op meer andere
HUGO DE GROOTS ACHTSTE BOEK

1599.

dere facken door Albertus belooft. Maer Isabella, verklarende dat niet
diergelijk met haeren weete verdraeghen was, nam het selfs ook voor
eeene weederweerdigheid; als of men door duifdaenig eyfchen te grooten
vryheyt t'haerer vermaedingh focht. De Waelen boovendien verfchof
hen het vernietighen der plakkaeten, waer door de koopmanschappen der
Hollanders, hen nootdakelijck, wierden buyten gehouden. Dan dit
alles was geveght, en daer by gebleeven, door'd gevoelen der opgeleyde
flaevernye, en men volvoerde de pleughtigheden, waer door de twee
gruuwe met de tijt van Hartoghen en Graveen wierden aengeno-
men: en juyst gebeurden't, dat, terwijl die van Brabant, naer ouder
gewoonte, buyten de mueren van Loven, deneedt van getrouwheit deef-
den, in hun gesicht, twee dorpen door de Hollandsche ruytery in brand
geffeehen wordende, fulx als een quaeit voorbediedel der nieuwe
regeringhe, met verlies en schaede beginnende, wierd opgenomen.
Maer de Vereenighde Staeten ook verblieffen sigh niet meer over de
meenighvulighe teegenpoedens des vyandts, als hen bekommerde den
benaeuenden faet hunner facken; dewijl 't missen van den handel op
Spanjen door plakkaeten en den Françoisfchen vreede, als ook op's
vyandts Nederlanden, en 't vlughten der werklyuden van daer, hunne in-
koomsten te lande en ter sec ofnoeyt hadden, en de belaaffingh dyes
jaers, hoewel sfaer, in opisght van de koften, waeren te kort gefchooten.
Om deef reedenen heeft men gelicht geldt oprente, die 't eeneighen dae-
ghe de hoofstomme selfs soude uytmaeken: dan nogh flonden geene
mindere koften voorhanden, nae dat al't geweld der oorloghe op hen
was ingeroost. Engelandt daerenbooven, gewoont to helpen, haer krighe-
volk thuy's ontbiedende, hads scheepen gevordert, en, korts daer aan
de vreef verdweenen fijnde, alleen bedankt, fonder vets meer: terwijl
een magthigh leegher, onder 't beleid van Effex, de boshenen en moe-
raffen van Yerlantd, en 'uyerfte schuyloheen der vryheyt onteeftele;
daer fijne aenflaeghen soo voor t'gemeen, als voor hem in 't befonder,
weynigh gelux vonden: gemerkt hy, fijnde een jonghelingh meer fier,
dan voorlichtigh, en door de loosheit fijner vyanden in foo haechelijck
een bewindt gefonden, aen fercbye oorden, daer hem de weeghen
onbekent waeren, geflaeghen was: en, als hy, met Tiron beffand
gemaakt hebbende, buyten laft in Engelandt weederkeerde, die Konin-
ghinne, die hem voor fijn vertrek, onder 't twiften, hadt een oorbandt
gegeven, cenen hoon, dien hy ongeduldigher als 't in een rijk pafte,
hadt opgenoomen, in fijn afween, door de reedenen fijner naeyveraers,
den onvooftighighen lof fijner vrienden, teegen hem in argwhaen
en vreef hadt verkward gevonden, en van flonden aen bekleaght en in
verfekeringh genoomen wierdt. Die jonghelingh, wiens achtbaerheit
befmtt in oorloghen, dus buyten gefeych gefchopt, hebben d'aenraeders
tot vreeed d'overhandt gekreeghen. Een bewijs der geneegenheit des
hofs daer toe is geweest, dat de Spanjaert ter sec ongemoet bleef, en
t rooven op andere volken, die derwaerts voeren, verbooden was. Maer
de Koninghamhe heele haer voorneemt, foo langh de vreef voor's vy-
andts vloot duurde, hoewel een gefant van Bruffel gefonden haer aenfey-
de dienthalven geruift te fijn: doghe te vergeefs, als die met argghaen
was ingenoome, en in dierelijckhe facken weynigh geofft ftelde. Des niet
tegenstaende maakt te korts daer aen den Staeten oopenlyck beken, dat
d'Effexche tot den koophandel den vreeed van noddens hadden, en
ook'f selve, om haer rijk teegen de foutmoedighe hoop, en die haeren
ouderdom belaaghde, vaat te f tellen: dat echter fy den moedt niet sou-

- Dieta Har-
roghe en
Graven
plechelijck
worden aangeno-
men.

- Bekommer-
lijken faet
der Vereen-
ighde Lan-
der.

- Efex bedij-
ven in Ter-
lants onge-
lukkigh ge-
weeft, fijnde
wordt hy,
ongelaft in
Engelandt
weederkeer-
de in verseke-
ringhe geno-
mee.

- Elisabeth
maakt den
Staeten der
Vereenighde
Nederlanden
openlyck be-
ken, dat de vree-
de d'Engels-
chen noo-
digh was.
den verlooren geveen, maer, soo wel de Ooffenrijte als de Franfche heerschappy schwende wen fy haer tot vriendinne begeerden, hunne vryheit handtehaeven, of onder een inlandisch Prins hunne Republikk beltieren: datfe, in vreede fittendte, veele dinghen, die fe nu genootf-
faekte wierde te eyffchen, gemakelijck foode verscbaffen. Hoe geweldigh
het waggelen deefer tweede bondtgenootschap de meefte gemoederen
ontfetl hebbe, kan men lightlijk afneemen. Daer by voeghden figh aan-
fockingen van 's Keyfers weeghe, die andermaal hadt voorgenoomen
gefanten, om hen den vreede smaekelijk te maeken, af te faenden. Moe-
digh echter was het beflyt der Staeten, die, al eer de gefanten de gren-
fen genaercert waeren, brieven afbonden, hen vermaenende onnutten ar-
beidte te faeren: dat, waerom fe geen vafte en trouwe vreede hoopen
konden, meermals getoont was, en fe als nogh geene reedenen had-
den, om van hunne voorighe beflyt af te wijken, ten waere misfchien
de baldaedigheeden in Duytschlandt, 't afbreeken van 't reght des koop-
handels door bedriegeryen, en dat de Spanjaerts Nederlandt onder den
valichen naam van Aertshartoghen beheerfchen, voor reedenen om hen
tot vreede te raeden wierden aengenoomen. Dus heeft men figh wijffel-
lijk gewaght felfs in gefprek te koomen; fijnde die van Hollandte de
voornaemfite doordringhers van soo mannelijck een beflyt geweef: die
ook in 't verdubbelen der hoofschattingh voor 't volgende jaar hunne
bondtgenooten fijn voorgegaen, die er figh of teegen verfletteden, of
traeghlijck volghden. De Zeeuwen inftonderheit schooven 't in de wal,
vergrootende hunne jonghfte schaeden, en eygene koften; en onder de
volken oover Rhiijn ligtgh men langhe omweeghen, terwijl eenigee meer
de gunft van 't gemen, dan de Staet behartighen, of belastinghen aen-
wijzen, die hen felven minft, hunne naebruere fwaerft drukken fouden.
Ook waeren er die niet sweeghen, dat al fchoon fy bleeven ftil fitten,
andere noghtans de Republike fouden handtehaeven, onaengetien die van
Hollandt niet duyfter te kennen geaveen, dat, ten waere men met ernft
in de noodwendiheeden den gemeenen Staet betreffende voorfaeghe,
fy, lactende de forghe der landen van hen afgeleeghen drijven, in
't tekoonmente fouden denken om hunne eygene behoudenis, en om
figh in 't beiff der fée te handtehaeven. Eenuhen troofft quam 'er van de
Duytsche Vorften, die, den Spanjaert als nogh verdacht fijnde, hunne
onderlinghe hulpe of geldt aanbouden. Keur-Palts arbeyde, om andere
Vorften, fijne Godsdiens genooten, door eyghen exempel en woorden
op te wekken: vertoonende af een yder in 't befonder, wat certijs Alva,
wat nogh onlangs Mendofa gepleeght hadden; en dat de Hollanders
niet konden ooverheert worden, fonder met eenen den naebruere in hun
bederf te fleepen: maer hunne welvaert andere t'eenen fteun foode die-
nen, deeven om Pruyfien te bekhermen, genen om 't beiff van Kleef te
verdaedighen, allen teegen den Roomfchen Paus en fijnen eenhangh,
derkel wercker haet en partyfchap fy gelijckelijk fouden gefoolt worden.
Dogh hy kreegh niet veel heoors, wendende den Hartogh van Brüns-
wijck fijne waepenen teegen die ftaadt, om haere al te haetelijke vryheit,
en andere figh onmaghtig verklarende eenen oorlogh te onderhouden.
Maer Karel, Hartogh van Sunderlandt, oom van Sigismond, Ko-
ingh van Polen, wien, naedemael hy voor de Sweeden, welker kroon
hem erffelijk toebeoorde, weynigh forghe droegh, en om fijnen bran-
denden yver voor den Roomfchen Godsdiens verdacht was van te wil-
len veranderin gh invoeren, eert met de waepenen tegeengegaen, ten
vervolghens door een algemeene vergaederin gh 't rijk benoomen was,

Eee

figh
fijn van den koninghlijken tijel langh onthoudenende, en noghtans de
klem onder andere naemen gebruuykende, als hy de bondtgenootschap
der Staeten selfs aenfoght, wierdt uytgestelt; om dat hy hulp voor 't teegenenwoordighe verfoght, fijne hoop ofleeker, 't rijk arm, en fijne maght
verre van de handt waeren. Vriendtscchap echter wierdt hem aengebooden, als die voor den Godtsdienft ftreedt, met onschult, dat eenighge
Hollandsche schepen fijgh, buyten laft van den Staet, in dienst van
Sigismond begeeven hadden.
UIDEWYK VAN NAFFAU VERRASCHT WACHTENDONK. GEVEGHT YSCHEN BREUDE EN LERKERTENETJEN. MAURITS, CREVECOEUR INGENOMEN BEBBENDE, VEROEVERT DE SCHANSE SANT ANDRIES; DE BELEGERDE GAAN OOVER AEN DE SISE DER STAETEN. GRAEF WILLEM BELLECHT DE ONLUSTEN TUSCHEN DE GRÖNINGHERS EN DE VRIESEN, TE BOULOGNE WORDT TUSCHEN ALBERTUS EN DE KONINGBIJNE VAN ENGELANDT VRUCHTELLOS VAN VREEDE GEHEBBELT. 'S KEYFERS GEFANTEN VERSOEKEN VAN DE STAETEN VERGOEDINGH DER SCHAEDEN OP DEN DUYTFCHEN BODDEM GEDAEN. BRIEVEN DER VEREENIGDE STAETEN AEN DE STAETEN VAN 'ANDERE SISE. VERBAEL VAN DEN TOGHT MINDOFST. MAURITS HEBBENDE OP NIEUPOORT EN DE SCHANSE ISABELA TOEGELAGHT, VOERT GIN LEEGHER AF. ALBERTUS HOUTIS TOT BRUSSEL EEN VERGAEDERINGH VAN STAETEN. HY HANDELT TOT BERGHEN-OP-SOOM DOOR GEFANTEN MET DE VEREENIGDE STAETEN VAN VREEDE, MAER VRUCHTELLOS. DE NEDERLANDSCHEN STAETEN VINDEN NIEUWE SCHATTINGHEN. HUN MIJNOEGHEN OEVER 'S KONINGHS BRIEVEN. DE DUYNKERKERS WORDEN OOVER HUNNE WREDTSBEEDEN, GEPELEGT AEN DE HOLLANDSCHEN WISCHERS, GESFRAFT. DE HOLLANDERS HAELEN 'S WANDETS SCHEELEN WEGH VAN ONDER DE WALLEN VAN ANTWERPEN. DEN OORLOGH GEREESF TUSCHEN DEN FRANSCHEN EN DEN SAVOYAEERT EYDIGHT HAET IN VREEDE. HENRIG HUWELIJK MET MARIA DE MEDICINES.

IEUW JAER, 'T WELK DE VOORGAENDE EEUWE GESLOOTEN HEeft, GELIJK 'T VAN EERSTEN AF VOORTREFFELIJKE UITKOOMSTEN VERLICHT, FO0 OOK SCHEEN HET VOOR LANGH AENMERKELIJKE EN GROOTE VERWILLGINGHEN VAN FAECEN TE VOORFPELLEN. DE FAECEN DER NEDERLANDEN, DIE ONDER EEN HEER FLONDEN, WAEREN BEROYT, EN, FO0 FEER ALS NACELIJS OYT TE VOOREN, VERWART EN AFGELEETEN. DOGH DE GUNST OMRENT DE NIEUWE VORFFEN, ALS MAER EERST GEKOOMEN, 'T ONTLIGH VOOR HAERE TEKENWOORDIGHET, EN DE GROOTHEIT DER QUAELEN SELVE, HADDEN DE MIDDENEN OM DIE TE REDDEN ERMFLIGER DOEN TER HAND T TREKKEN. DE VEREENIGDE STAETEN, WICN CERTIDTS, ALS FE FIGH

Eee ij
der flaevernye maer nuwelijxs ontflaeghen hadden, de breeheerchte
hunnes Vorsten, en de gevaeren felve t'eene naeuen bandt strekten,
korts daer aan, wanneer hunne waepenen met voor spoedt begenaedicht
wierden, verflappende, hoewel geen geringhe nootd sighe weeder hadt
opgedaan, behelident, volghens hunne voorighe tucht, wel de felve
moedt en dapperheid teegen de vyandt, maer onder elkander niet gelijke
eendraght en seheidigheid. Beyde de partyen smeedten niet dan gewel-
dighe aenltaeghen, elk figh om 't seert benyverende, om hunnen dartigh
of meer jaerighen arbeidt seffens ten eynde te trengen: op welke hoop
die uytsteikte krachten gepil Kristen, als of de eechte voor ooghen stron-
de, ten belooninghen den geenen die 't langhilt soute wytharden. En voor
eerst sijn de Hollanders strax in 't begin des jaers, wanneer 't foo gewel-
digys maekte, dat de stroomen allerweeghen totoovergaens bevroozen
laeghen, door de mytseren hunner vyanden, die sechthunnen voordeele
geheer hebben, een groot gevaer ontduykel. Want Luidewijk van
Naflau, met eenigh volk te voet en tepeerde op wegh geslauëghen fijnde,
verrafte Wachtendonk, een ffeetden omtrent den Kleeflichen boodem,
dat Mansfeldt voor deefhen nae twee maenden beleghs vermeefterde,
wanneer Parma de krachten der Vereenighde Landen hadt elders heen
treken. De ruertyer, tot bewaariningh der fteede daer binnen gelegen,
was toen ter tijdt op de grensin de Keulen om buyt gereezen: daer
binnen laeegh in beettingh tachtigh soldaeeten, en de graffit hadt men
verfuymt te bijten: hebbende de geleegenheit der fteede verre van den
vyandt, en rondtom beset met fteeden hunner fijde, het forigheooler
gemaakt, als 't wel behoorde: invoeghe maer weyninghe op de wal gerae-
fijnde, sinder veel nedermaekens, de ooverging de poorten on-
fluyten. Waer op Geleyn, Heer en stadtvooght dier fteede, die met
een kleyn getal 't kaeszef liep, in hoop van onftet, 't welk hy hadt
doen verfoeken, het dicht indringhen der geschut- en muskiet-koehghel
afwaeght: tot dat de geheele maght van Graef Luidewijk aengekoemen,
en de ladders, die men allerweeghen hadt bygesoght, an de wal gebragt
waeren. Maer noghe toen hebben eenighge weederfants gebooden, en
onder deesf een vrouws-perfoon van hooghge jaeren, niet sinder dooden
en quetten van sommighe, die 'er teegen opkommen. Ooverwonnen
door de meenighte geeven fe de plaetse oover, die, om haere geleegen-
heit tuschen moeraffen, van groot belang, en toen rijk van buyt was,
ong dat eelve huyslyyden, ontvlienden de quaellen des rondtom bran-
denden oorlogs, figh elven en hunne goederen daer binnen geberght
hadden. Weyninghe daeghen daer nae heeft de ruertyer leevens-middelen en
andere behoefte tot behoudenis der plaetse daer in gebragt. Onder de
Francoïfs, die in dienst der Staeten oorlooghden, was eenen Breauté, van
treffelijken hyue in Normandyen, dien 't welven fijner jeught den brandt
den boeften fteekende, te vermeetel twintigh ruytters uyt de vaene van
Grobbendonk ten frijde gedaeght hadt, van welke de voornamefde door
t'ooverleeveren van Geertruydenbergh eerloos waeren; een geacht on-
betaamelijk voor een edelman. Sy sijn in gelijken getaele gekoemen
op de Vuchter-heyde, niet verre van 's Hartogheynboch. Grobbendonk
ruytters waeren swaerder gewaepent, Breauté hadt de voordeelighste plaetse.
Strax in den eersten indruk doodde Breauté den leydtman der vyanden,
genoomt Abraham, en onder de soldaeeten in de wandelingh Lekkerbeetje,
en de partyen hunne pistolen van naeby dichf op den anderen losfende,
was de frijde foo heevigh, dat 'er in 't eerste treffen wel de helft der
vechtelijhen ten weederfijden ter needer gevelt laeghen. Maer Breauté,
door
De Franse genoten, welke meerijde, gederende 't gevaaer, verkoeld was, figh alleen en verlaeten vinden, verfcheyde maellen van peerd verandert fijnde, korts daer aen te voet vechtende, en syndelijk door 't getal fijner vyanden oovervalten wordende, heeft figh gevangehen gegeeven. De Franse genoten drijven, dat hy 'tleeven bedonghen hadt: de Brabanders in teegendeel, dat te voeren wel uytddyckelijk gefeigdt was, dat de ooverwonnene niet anders dan de dood te wachten fouden hebben. Immers hoe het fy, hy was nu al een groot fpluk weeghs gevangehen gevoeert, wanneer eenighe uyt de ftaft gefonden, hem, die bade het hem ten minften geoortof waere gewaepeent en als een man te fterven, met dartigh wonden vermoordhten, een schelmshtuk dat met de lafhartigheid dier eerloofe niet quaelijck oover een quam; en echter d'eceelmoedighe jeught ten voorbeelde ftrekt, van fiqh onder een valschen fchijn van dapperheit in dierelijk gevechten niet foo reukeloo in te laten, welker feeghe noogh in 't gemeen kon dienchild fijn, noogh dooty by wijfen, ten hooghten genoomen, niet anders verdient dan onchult. Noogh terwijl 't Winter was, heeft Maurit, om geene gelegenheit, die 's vyandts beroerhten hem verschatafen, vruchtoo in te laten doorglippent, met eene onvoorfiene vloote, en nae dat d'uytgeftrofede geruchten 't elders gemunt hadden, Crevecoeur, eene fhanfie geleeghen aen de Dieft en de Maefte, binnen der derden dah, gedwonghen tot oovergaeven, 's Vyandts peerd, die tot verfterkingh der beftettingh te laet quaemen, en binnen 's Tachtigerboef, uyt de gewoone vreele dier fteede voor 't krigsvolk, niet wierden ingelaeten, fijn, omtrent ten getaal van vijfhondert, geflaeghen. De werken der fhanfie, die Mendoza hadt vergroot, belfte Maurit te voltrekke. Van daer wendt hy figh nae de fhanfie Sant Andries, alwaer 't Hooghduytfch krigsvolk en de Wael, door 't uytjaeghen hunner hoofden, hunne mytery wel oopenlyck deeven blijken, en de lift, om hen, onder voorgeeven van eenigen toght, daer uyt te lokken, waer toe Barlotte gefonden was, ondctek en gemijt hadden: maer die fterke yeftingh, niet fonder hoop van vergifftis, als een onderpand van drie jaeren folden ten achteren, inhielden: fijnde des te halfterrigher teegen den vyandt, om dat hen minder loon voor 't vertand wierdt aengebooden, alsfey behoudens eer en eedt verhoopten te erlanghen. 't Hunner verdaedigingh hadden se nogh eenighe geschrift: de val felve vertoonde figh als een kafteel, hebbende twee bolwerken op de Mafe, twee op de Wael, en een vijfde nae Harwarden, uytfeekende, rondom een gracht, en daer buyten een doorgaenden bedekten wegh, en oover de felfde een andere gracht, waer door de rivieren in een gebragt wierden. En 't vertrouwen op de werken was foo groot, dat Albertus door brieven en geruchten allerweeghen hadt geroemt, dat hy den fleutel der froomen, en een kafteel, geleeghen op den nek der Hollanders, daer meede in fijn geweld hadt. Soo langh de aere door 't ooverfroomen der rivieren in de Winter onder waeter faenende, het graeven belette, hebben fe tot verdragh genoodight, troots geantwoordt: en fels wierdt een gevanghen soldaat, van Mauritts los gelaeten, om tot oovergaew te raeden, ten bewijfie hunnes afgrijfens van trouwloosheit, het leeven benooemen; en dit nogh scheen niet genoegh, ten waere fy het lichaem des verlaeghenen in 't leeghe fonden. Dies Mauritts, hebbende belooten figh tot geweldt te keeren, niets raetsfamer oordeele, dan de beleegheerde door fchanfien te belfuyten, en figh felven teegen geweldt van buyten te verfekeren. Waerom hy de ruyttery, die, de landen onderleggende, geen dienst doen konde, verfendende, een gedeelte
De belegerende, hebende ontfanghen bondert en vijfenwinighe duyfent guldens, geeven de schanfe oover, en neemen dieent onder de Staeten.
te verwijten hadt, wel weetende, dat zelfs om geringere oorzaaken een geheel leegheer teegen elkander in waepenen en aen 't vechten raekte: gemerkt maer onlangs, gedurende dit beleg, twee soldaeten, een Hoogdhuytich en een Francois, van gekij om den dobbelsteen aen 't vechten geraakt, elk sijne landtsluyden tot moorden en wonden onder een verhit hadt, en die strijdt ter nauwer noodt door 't tuffchen koo-
men der Grooten was gefechyden. Om dees tijdt heeft de langduerighe halfterrigheid der stadt Gröningen, welkers benijders de niet onreght-
veerdighe gramech hader gaende maecten, d'andere Staeten der 
Vereenighde Nederlanden bewooghen een feer scherp, en oor vrye
volken naeulijx gebruykelig, befluyt te neemen. 't Gemeen, dat fors
en wreevemoeeldig uyt der aerd was, en tot overheenden hadt gekree-
ghen luyden, die, onder de heerschappy des Spanjaerts, bailinghen
geweest waeren, en dienthalven thans figh des te flouter op de surgery
beroemden, nam voor een onverduwlik ongelijk, dat hen hardere wet-
ten, dan het onder den Spanjaert hadt gedraeghen, wierden opgelegt,
door wiens toelaetinghen was ingewilligt vrydom van belastingen op
hunne huisen, en meer andere voordeelen, hunner vreughe, en den
Ommelanten ten naedeele: waer aen fe gedenkende, 't befluyt der Al-
gemeene Staeten, 't welk-fe figh onderworpen hadden, niet gehoorfaemt
hebben, om dat vecheu fairen, by hen op den naam van voorrechten
genoeten, daer door vernietigt wierden. Nogh hadden fe booven-
dien by nae drie jaren laeten verloopen, sone Hunner schattinghen in de
gemeene middelen in te brengen. Waerom de Staeten, fiende dat
dit verachten der vonnissen, en 't wegheren van 't inbrengen der
belastinghen ten gemeenen nutte omgeslaeghen, niet sone schaedelijke
gevolghen konde gedult worden, Graef Willem, hoewel die te fachtter
handelingh neyghde, belaften, met eenighge scharen krijgsvolk derwaerts
te trekken, om de fleedelinghen tot hunnen plicht te dwinghen, die de
scherpheit des bevels door sijne voorlichtigheid der wyse gemachtig heeft,
dat de soldaeten geenen oeverlaft deceden, geene baldaedigheeden pleeg-
den, nogh hy de ongeduldighe woorden van 't gefloorde gemeen beant-
woorde. De burghers daer nae ontwaepent lijnde, wierdt, op dat fe
verbittert niet, gelijk eertijts, tot vyandliche aanlaeghen quamen uyt
te barften, of een fterke befletingh de scharen te geweldig verminde-
ren soude, een kafcheel geleght. En dit eerst baerde fulk een verflaegen-
heit in de gemoederen, dat fe baeden, hunne stadt, die immer vry geweest
was, van loo schandelijk een bewijs der uytferste flaevernye verloochent
bleefe: dat dit was een middel gebruykelig by die door geweldt regeren,
en geene andere faeken den vyandt meer wierdt teegengeworpen:
dat fe voorwaer de waepenen teegen de kafteelen aenvaert wel moghten
nederleghgen, loo fy, grondleghgers der vryheit, diergelyge gewelde-
naeryen liever hadden naer te volghen, dan te wreken. Te gelijk baed-
den fe om quijtsecheldighe van een gedeelte hunner achterstallen: maer
hunne verfche weêrpamumyligheid, en 't erinneren hunner voorighge muyte-
ryen hadden de deur der goedertierenheit, langh geopent, toegfloot-
en. d'Uytcomaft echter heeft de haetelijkheid dier daet verlaght: nae
dat de belhaemels der beroerten nae den Haeghe gefonden, dogh niet ver-
der geestwaeren: en andere magistracten, mannen vreedvmaer van
aerd, in hunne plaetse gekooren lijnde, hen reght van steymmen ter ver-
gaederigh is weedergegeeven: waer op vervolghens alles, door weeghe
van billijkheit, wierdt afgedeaven. In Vriessland van gelijken reezen onge-
nuhten oover de belastingen op de hoornbeetten en de weylanden, waer
toe

1600.

De halfter-
righe weê-
bappingheid
der stadt
Gröningen,
vyt laft der
Algemeene
Staeten,doore
Graef Wil-
leem tot
geloof-
faemheit
gebragt.
De Gefanten van Engeland en den Aertshartog, tot Boulogne door de anderende gekomen, om van vrede te handelen, schenden onverrigter faeke.

De Staeten antwoordt.

toe de stedden heerlijk aendronghen, en de ingeseecten van Ooftergo en Westergo om teegendeel niet verhaen konden, die korts daer aan, de ftaetfucht om de hooghste ampten, gelijk 't gemeenelijk gaet, de geschillen voedende, foo verre fijn uytgebarsten, dat een gedeelte te Lueuwaarden, een gedeelte nae Franeker, vertrokken fijnde, beyde op den tijtel van algemeene vergaeringhe, de regeringhe en de gieldmiddelen van een scheurden. Graef Willem, om deefe partyfchappen te bemiddelen; daer tuschen koemende, en teegen die fijgh hadden afgescheydhen eerst het gefagh des Hofs, daer nae de waepenen aengewen fijnde, heeft niet ontgaen kunnen den lafter en den haet, dat hy hadt getraacht fijgh, over de wetten heen flappende, der regeeringhe meefter te maeken. Eyndelyk is, wanneer ook d'andere provintien, hunne bondgenootien, fijgh daer in menghen, de faeke door bemeldelaars in der minne tot ruft en in haer voorigh weeven gebraft. By deefe onheylten voegheen soo een andere droeve tijdinghe; dat tuschen den Aertshartog, wien de Spanjaer dat werk hadt aanbevollen, en de Koninghine van Engelandt, vuerigh op 't ftuk van vrede gehandeld wierdt, en de gefanten van weederlijfs nu reets tot Boulogne in Vrankrijck waeren by den anderen gekome. Seeker fy beyde hadden reeden om vrede te begeeren. Philips wierdt afgezocht door d'enaflaeghen der Engelfchen op Spanijck en Amerika; in onderheyt verdroot hem der koften, waer meede hy de feevaert hadt te handhaeven; en hoopte den Hollander, wen hem het onderstant der Engelfchen benoemen was, gereeder tot vrede te vinden. Dogh den Engelfchen aengaende; Yerlandt, geprikelt door den voorwoordt van Tiron, en de nieuwe bulle des Paus, hadt hen gewaerfhout hoe verre de gevaerhe liepen, en doen beeffen, dat de velethingen Ulster en Mommouth beflaerlijk nae veel arbeids hernoomen waeren, terwijl de weerspanneninghs schuyhhoeken thunner vertrek behielden. Drie maenden daer nae kreegh men beright, dat de gefanten tot geen onderhandeling hadden kunnen koomen, door dien de Engelfchen den Spanjaer wel den voorrangh wegherden, dogh de Spanjaer fijner grootheyt te nae achte feljs in gelijkheden te treedhen: en ook dat door tuschenbooden ceven soo weynigh gevordert was, dewyly soo ffeer deefe beftant begaderde, gene soo ffeer daer van vervaert waeren. Dus is men toen gelcheyden, en de faeke met fchrijven fleepende gehouden, tot dat Elisabeths dood t'naes, die, gelijk wy t'fijner plaetf elt genomen, ten eynde brachten. Hieren tuschen koemen Herman, Graef van Mansfeldt, en Karel Nutsfel, gefanten van den Keyfer, in Hollandt, voorgevende, naerdien de Staeten hen op 't ftuk van vrede door brieven waeren voorgekomeen, anderen laft te hebben. Hunne reedenen smaekten meer nae de Majestyen van 't oude Keyfer-rijck, als nae de weerweerdigheden des voorleeden jaers. Dat de plaetfhen op den Dyuytfschen boodem fouden inrymen, de Schaeden hen door den soldaat aengedaen vergoden: en fijgh niet behelten met het voorbeeld der vyan- den; of dat andersints gelijke schulft ook gelijke straffe fonde draéghen. Dat hyne meeningh niet was van weerbaarhandelingheyt te feghen: maar echter fouden de weeten, dat fijgh, fonder fwaer vermoeden, niet konden zegghen in gesprek te treedhen: en dat fy de belafthighen op de koopmanfchappen, die, onder schijn van oorloogh, als nogh wierden afgevoor- dert, niet langher draegehen fouden. Hen wierdt geantwoordt, dat den wybrand, die derste was geweest in fijn leegber op eenen onfijdighen booo- dem te breughen, met reeden en de Schaeden en 't inneemen der plaetfhen s'huuer beflerminghe, moeften te lafte geleght worden; dat soo men den Span-
Spanjaert sulx ten goede hieldt, hen secker voor geen misdaet konde gereekent worden, 't gheen hen de noodafsakelijkheid hadt geraedt. Den vreede en 't eylandt 's Graevenwerdt belanghende, 't zelfde, dat se meermaals te voorren hadden gantwoordt. Maer dewijl de Spanjaert Rees verlaeten hadt, vondt men geraedt ook Emmerik te ruymen: om den vyandt des te rechtveerdighet het als nogh inhouden van Rhijnberk te ver-wijten. Ook is 'er gehandelt van faeken van minder belangh, en gewagh gemaakt van stilvant, 't welk de Staeten, als met de gestaltenis dier tij- den niet ooverenkoemende, fachtens afgekaetst hebben. En den trompetter, gefonden om te verfoeken doortoght voor de gefanten, die de Staeten der Nederlanden onder gehoorafsamenheit van Albertus dachten af te veerdighen, rackende den vreede, eenighe daeghen opgehouden synde, op datde groote tooruinghen ten oorloghe, die men toen maekte, niet alom verbreidt wierden, is korts daer aan met brieve weeder te ruug gefonden, waer in men hen vermaende, al eerst vreede verfoogch- ten, hun vaederlandt van uytheemisch gewelde te bevrijden. Want nae dat het verdragh met de soldaeten van Sant Andries getofsen was, hadde'n d'Algemeene Staeten der Vereenighe Nederlanden, dewijl alle d'andre aen 's vyandts fijde met gelijke verwoestheit niet veel beasters schhee- nen in den synde te hebben, oordeelende, dat se figh van 's vyandts twee- draghts behoorde te dienen, hunne gedachten gevest op grootere aen- flaegehen. Men heeft befoorten, met het ooverbrengen van den oorlogh in Vlaendre, 's vyandts behoefte, doofsaek en het voedtsel der mwyteryen, nogh verder te benaauwen. En inderdaet, geen ander middel kon fijn inkoommen soo geweldighe befoecken, nogh de wanoorde fijner beroerten heftigher doen voortloopen, dan 't vallen in een landtschap, welkers wijtluchtige landeryen rijken oegft geaeven, en by naer geheel in 's vyandts geweldt was, hebbende boovendien bequaeme haevenen, waer uyt de fee gevaerlck, de koopmanschappen onveyligh, en den Lande geduerighe koften gemaekt wierden. De Zeeuwen, booven alle anderen, drongen sterk aan, dat, dewijl nu voor de landen oover Rijn en Hollandt was geforght, men henh voor 's vyandts naebersoon niet foute bloot laeten: dat Ooftende verloft, Nieupoort, Duynerkeren en Sluys, rooornen der vyanden, konden ingenoomen worden. Dat wen men seltsmaeenee ftaet weghrukte, terwijl de vyandt fijnetroepen vergaerderde, terwijl hy de fijn vleyde, het light waere dar toe te geraeken, dat men in 't toe- koemende denoorloog op eens anders boonem foute voeren: geene ydele hoop, soo de windt hunnen spoedt hadt willen dienen: die nuteeghen, en geduerigh uyt den Noorden waeyende, fijn de troepen van alle kanten, en den toeveroer dan niet onlanghaem, voor Zeeburgh een kaftel op Walche- ren, plaets der gemeene verfaemeningh, aengekoemen. Daer waeren honderteeevenentwintigh vendels voetsknechten, en alleen vijfentwintigh vaenen ruyters, nevens grof geschut en allerhande krijgsbehoef- ten, en een meerigh te scheepehen, ten getaele van achthondert. Al- hier is tuffchen den Prins, en d'Algemeene Staeten, die, hebbende den togh befoorten, figh ook tot metgefelten in raedt en gevaren aenbooden, getwijfelt, of men een bequaeme windt foute afwaghten, of d'eerflf gelegenheit de bente waerneemen, om den vyandt, terwijl hy ongerecht was, aan te taften, 't welk swaerft gewoooghhen heeft. Dogh men vondt geraedt de behoeften en het leeghertuygh ter fee, en alleen de soldaeten met vier stukken geschuts oover de Hondt, het uyter- fte gedeelte van de Schelde, en van dar te lande nae Ooftende, oover te brengen; welke ftaet, geleegehen aan de fee, behoorde onder 't gebiedt

1600.

Brieven der Vereenighe Landen aan de Staeten onder geo- hoorsenschaft van Albertus,

Verhael van den togh in Vlaendre.
Hugo de Groot. Neeghende Boek

1600. der Staeten, maer van den vyandt met seeven schaften wierdet befolooten gehouden, teegen het uytloopen der befteltelinghen; die een groot gedeelte van Vlaendere onder brandtchattingh geefelt hadden, en echter noght toen foo niet belet, dat fê toemijlen uytvielen. Ernft van Naflau wierdet, met een gedeelte der scheepen, voor uyt gefonden, om, ten cynde veylijgh te konnen landen, Philippine, een schanfe op dien oever, te vermeeffen. De befteltelinghen tot ooevergaeye gedwonghen, de troepee gelandt, en Afleneden van gelijken ingenoomen fijnde, heeft de Prins fijn leeghier verdeelt in fulke een orde, dat van drie deelen Graef George van Solms het eene, Ernft van Naflau, met eenighge scheepen, het ander, en Veer, hooft der Engelfchen, het derde geelyden foudhe. Oover de ruytery, gefcheyden in seeven hoopen, geeft hy 't opperbevel aan Luidewijck van Naflau, hy fêve, fonder fijnse forge te verdeeven, ober alles geftaadigh waekende. Dogh de luyden ten platten lande, verflae- ghen door 't gerucht van het aentrekkenlent leeghier, hadden de dorpen al- lerweeghen door hunne vlught van volk ontblooft en woef gelaeten, foo weynigh gedachtig dat wat partey fê voor deefen hielde, en hunner vy- heit, dat fê den foltlaeten, uyt hinderlaeeghen betrapt, gevanghen naemen, en de gevanghene wreechede mithandeldeen. Waer door den haet des leeg- ghers ontfeckhen fijnde, 't branden van hoeven en dorpen verder dan den laftgingh. De wegh wierdet genoomen door Ekelo, Maldegem en Male, dorpen van geen geringhe naem, reght aen nae Brugge. De Staeten hadden nae Brugghhe, en niet min nae Gendt, brieven afgedonden, ten eynde om hen te erinneren des verbondts, waer doorfê certijs teegen d'uytheemfche heerchich gefeeneerderhandt gefwooren hadden. Dat fê, wen de flaeveryn hen teegen wil en dank op den hals lagh, figh niet beraede fouden, hunne perfoone en hunne goederen ten dien cynde by te fetten. Die echter foo gantich krachteles geweef fijn op gemoe- deren verhardt in den haet, dat die van Brugge eerst thans beletterings, tot nogh toe geweyghert, van Albertus hebben ingenoomen, en 't leeg- hier, datfê in 't voorbytrekken langhs hunne stadt van naeye niet dar- den befoonken, door 't gefchet bekoommerden, hoewel met weynigh vchaede. Maurits van daer nae Jabbeke vertrekken fijnde, kryght beright, dat de fchaften Oudenborgh van Albertus volk verlaeten was, en gelijke tijdingh wierdet hem ook gebraght van Pfaffendael, Snaef ker- ke en Bredene. In deffê plaetfen, en alle andere, die bequaem op den doortogth laehen, heeft hy foo veel beletterings gelaeten, als genoegh was om taemelichs troepee van den vyandt 't hoot te bieden, en meer om op 's vyandt aenlaehen een waeckendt oogh te houden, en van hun- ne kondichap beright te breeghen, onfekker fijnde watfê fouden te handt trekken, dewijl niemand verwaacht, dat fê in die verwarrighing en tweedraght een rechtflaepen leeghier fouden ter been breeghen. De Graef van Solms, galaft met een derde deel van 't leeghier voor uyt nae Oostende te trekken, nae dat hy de Afgefondene der Staeten binnen de stadt, om aldaer veylicher op de verdere middelens des oorloghs te kon- nen raedtpleechn, begeleydth hadt, beleeghert de fchanfen, die de foltlae- ten nae 's Hartoghen naem Albertus genoemt hadden. Deffê leght een ure gaens van Oostende, naer Nieupoort, tuffchen de duyven van de ffrand. Van hier nae Nieupoort vertrekken fijnde, verveerdigh hy alles tot een belegh, figh alvoorens vveekeerende van de fterken op de haeven, die met een langhe freek en verrae van de stadt aen fêe loopt. Aldaer is Maurits ook in korten met al de ooverighe maght van 't leeghier aengekoomen, om de stadt, foo veel de natuur van de plaetfê toeliet, te
ALBERTUS, AERTSHARTOGH VAN OOSTENRYK
HARTOGH VAN BORGONJE.
VORST DER NEDERLANDEN.
ISABELLA CLARA EUGENIA.
AERTSHARTOGINNE VAN OOSTENRYK. HARTOGINNE VAN BORGONJE. VORSTINNE DER NEDERLANDEN.
te beluyten. Op deelen geheelen toght hadden de soldaetten genoeght eeten, maer gebreken aen drank: want allerweegen naemen fe de beeft, die hen voorquaemen, wegh; wijn en bier volghden hen schaers, en ook vonden fe niet altoos waeer, 't welk sommighe, schoon modderachtigh en grondigh, oplochten, en graetigh indronken. Langhe heeft de behoefte doen dueren het ongeluk den soetelaers oovergekoomen, van welke Spinolas galeyen twintigh scheepepen op fe hadden weggenoomen, door hunne eegene onfinnighheit, als die, om andere de winft af te snij- den, 't waghnten nae de vloot t'hunner geleyde geschikt, in de windt vloe- ghen; een geringhe schaede echter voor den gemeenen Staat, en waer op de vyandt niet langh te roemen hadden: gemerkt de vloot, onder 't beleid van Warmond, daer nae laeghs geraekt, en de windt schielijk opgefeekhen, sijnde, de galeyen, die, soo't niet loof stilis, t'eennemaol onnoot fijn, vol bloeds en neederlaeghe heeft doen weederkeeren. Op welke tyd een wondere facke is voorgevallen: een van de roeyers, een Turk van geboor- te, dien fijne keeten, hy fels ongeqeft sijnde, door een kanon-koeg- hel wierden in fukken gesechooten, heeft, fijgh alfo onflaeghen fien- de, en door feo te aan de fcheepe den Hollanders ooverfweemmente, door een gelukkighe reukaloosheit, fijgh geredt van fijne gederighe flaervynye. Albertus hierentuflchen verwittigt sijnde, dat niet eenen troep in der haeft hy 't geruik op buurt was uytgelooopen: maer dat het beleydt des Veldtheers felve, al de macht der oorlooge Vlaendre, 't voornaemfte lit en 't hart fijner heerfchappe, was ingevelen, ftede alle andere hoop ter sijden, en vergaederde fijne schaeren van allen oor- den, om in een oorloogh van foo gevaerlijk een gevolgh fijne uytterfe krachten te waeghen. Dies hy niets verfuyymde van 't gheen kon dienen om fijn voorneemen te verhaefhen, hebbende te rugh onbootden de rege- menten, die hy hadden nae Gelderland gefonden: alle fijne fe met eenen fienelen toght oover wegh gerukt nae Antwerpen, alwaer de Schelde mid- den tuflchen Vlaendre en Brabant langhs loopt. Van gelijken wende hy alle forghe aan om de troepen Spanjaerets, die onlanghs tot Hamondt gemuyt hadden, en, van daer nae Dieft oovergebragt sijnde, door leevens middelen en op hoop van betaeling hunner holdyden, fijgh allengs- kens weeder onder gehooqaemheit schikten, te bevreeghen: want foo hy die niet by een trok, hadt hy van d’eene fijde de kleyne maght fijner troepen, van gene, voor hen te vreefen. Door hidden en belooven (t'gheen ook in deelen oorloogh meermaels gebeurt was) fijne beweo- ghjen, aen het algemeen gevaer de handt te leenen, blijvende de twee- draght, maar om op de vyandt hen de vruchten der selver niet ontweld- dighe. Dogh d’Italianen, die nae de Spanjaerets binnen Hamondt geleght, en hen in den gruvel hunner myterty gevolght waeren, fijn in de plaetse gebleeven; duchtende, dat de seeghe voor hen fonder vrucht, en hunne doodt den Vorften tot winft fijn foudue. 't Gemeen geggheen is, dat degeheele krijgsmach, die men heeft konnen by een trekken, betont in tienduylent voetknechten, en fettien hondert peereden. Met dees flaept den Aertshartoghe, die figh op de forghvuldigheit of het geluk van andere niet genoeght vertrouwde, in perfoon op wegh, foo spoedigh, als 't moegelyk was foo swaer een leegheer te doen voort trekken. 't Staat vaft, dat Ifabella, deesf troopen tot Gendt gekoemen sijnde, hen allen, fonder voor gevaer op waepenpen te schrikken, in 't algemeen gebeceden heeft, dat fijn in een geval, alwaer de uytterfe gevaer, of de grootfte hoop voor handen ftonden, figh dogh quijten, en hen niet begeeven fouden. Dat fijn boovendien, figh keerende tot die van Dieft in 't belonder, veele

Albertus
vervuylght
van den in-
val des
Prinsen in
Vlaendre,
rekk fijne
troepen van
allen oorden
by een.

Ifabella be-
ruycht de
myterty
soldaeten
door gebee-
den en be-
loften haer
niet te ver-
laten.
1600.

's Aertshartoghen aentoght jaght Maurits sol-daeten den schrik op den hals.

De beset-tingh van Snaeskerke wordt van de Spanjaerts ongebracht.

Groot ge-vaar van 't Hol-landtsch leegh.

reeden, naer geleegenheid van tijdt en faeken heeft gesproken, en,

om haer geloof te fterker te bekrachtighen, aenraekende haere oorjierae-

den, hoogliht betuught, dat fce veel eer alle de koffelijkheeden haerer

Vorstelijke hoogliht soude ontbecchen, als den soldaet, die sije dapper-

heid deede blyken, sonder belooning, veel min onbetaelt laeten. Maur-

its soldaeten wierdt uyt de naeste vestinghen geboodtschapt, dat de

vyandt te gelijk in aentoght, en nu reets hen op den hals was; waer door,
dien het gewelkt en de schrik van foo onvoorofien ooverval verflaglchen

hadt, de vlucht naemen. Want die de bewaeringh van Plaffendaale en

Bredene was te beurt gevallen, weynigh in getaele sijnde, hadden den

vyandt felsf niet willen sien. Oudenborgh hadt den soldaet, die vooren

gedelete op byt uytgegaen, en vervolghens deste swakker was, oover-

geven; tselfde hadden gedaen de getaetene tot besettingh van Snaesker-

ke, en 't leeven bedonghen. Maer de verwoetheit van dien landeartd,

jachtende om figh met 's vyandts bloedt te verfaeden, is, onaengefi-

net het regth der waepenen, en 't woordt haeres veldtheers, die 't verdragh

hadt ondertecent, tot moorden uytgebarsten. Den lafter van dat

schelmiachts heeft hy felsf op de muytelinghen verschooen, 't fy om die

cerloosheit met dien dekmantel te bewimpelen, of inderdaedt het opro-

righ kriglisvulk hunne trouwe, den Vorft verdacht, door trouwloosheit

teegen den vyandt hebbe willen doen gelden. 't Was naght, toen

ter gerucht der faekte Maurits, d'anderen, die fulx min voorfien hadden,
den schrik geboodtschapt wierdt: en ik meene niet, dat feg figh bedroo-

ghen vonden, die gelooft hebben, dat, feedert veele jaren herwaerts,
de faeken der Hollanders in diergelijk een gevaer niet geftaan hadden.

Aldaer waeren troepen, die bytten twijfel 's vyandts maht makten,
een veldtheer felve grooter dan de troopen: rondtom was alles vyandt:
't leeghre te beschanffen, den vyandt nu nae by sijnde, te fpaeede, en

onnutt voor die souden uytgehonght worden. Ook hadt men van

Oostende geecnen toever te waghten, naerdien die vyandt twuffhen beyn-
dagh: nae Vrankrijk te vluchten, was niet min schandelijk, dan

hachelijck; en foo fhe hem, die hen allen oogenblik fonda oover den hals
te vallen, wilden inwachten, daer 't leeghre door 't belegh verfryght

was, felsf foo, dat hen ook de haevens oehuyde, waer 't veel eer op een

woordent moorden, dan op een veldtsflagh aengekoomen. De Prins,
figh houdende aen de hoop, die hem alleen nogh ooverfchoot, fonda,
ae 't gevoelen der hoofden en der bevelhebbere van 't leeghre te heb-
ben ingenouwen, voor lichten daeghe, Graef Ernft met neegentien ven-
delen voetknechten, en vier vaenen ruyters, benevens twee ftrukken
gefchurs voor heenen, om, figh verfcheerende van de brugh by Leffin-

ghen, de cenighe wegh die oopen was, den vyandt den doortoght hém-
waerts te fluyten: foo niet, hem in fijn aentreken op te houden, tot

dat hy felve sijne beflytuen gereet, en fijn leeghre in flaghorde konde

hebben. Maer Ernft, hoe leer hy figh ook fpoeede, vondt den vyandt
reets door d'enghe heen getrokken; waerom hy, alleen in hoop om tijdt
te winnen, hebbende twee ftrukken, geene meerdere hadt hy met figh
gevoert; geplant op den dijk, niet veere van de fchans Albertus, die

wierdt hy op de vlucht gedreven, toetoven wijk foude dienen, den vyandt
bewoorken. Die in 't eerft twijfeling, of het geheele leeghre van Mau-

rits naederde om flagh te leeveren, wannemer hy het tegendeele bevondt,
aentrekkende, gelijk hy altoos oovermoedigh en uyerigh ten frijde geweef

was, daerenbooven door vergelijkingh fijner krachten heevigher ontstå-

ken wierdt. In tegendeele hadt nogh Ernft nogh de sijne moertgebrek:
maer,
maer, mits de geringheit fijner teegen 's vyandts krachten, meer een hartvoghtigh oplicht, als hoop op de leeghe. En, niet fonder uytsteekende proefitukkanen van dapperheid, de noodt hem perflende eerft te wijken, daer nae te vlugten, fijn 'erachthondert gebleeven, ten deele in 't vechten, ten deele rechts gevanghen: met te groot eene verwwoetheit in de leeghe, om yemandts leeven te verfoenoen. Die neederlaeghe, gelijk eertijts dikwils is het behoudt der anderen geweest. Want terwijl de vyandt fijgh belemmert met moorden, is Maurits tijdt gegeeven, om eerft fijne ruytery, daer nae fijne leegherwaegenhen over te brengen, op dat gedeente van de strand, 't welk naar Ooftende fiet. En indien de vyandt hen felfs in dit oevergaen hadt op den hals gekomen, hen waere een groot neederlaeghe gefchaepen geweest. Maer fijne forpheloosheit hem traegher maekende, doordien hy de geheele uytkommen nae den voorgaenden flagh bereekende, fonda hy aen de naeftte fteeden booden af, met tijdingh dat een groot gedeelte van Maurists leegher in een flagh verflaeghen was, en hy felve beflooten gehouden wierde: welke gefleegen fijnde, hebben de meefte fteeden, hunne dankfegghing en alle pleghghtige vreughe-teeken van verhaeftende, 't geluk getergh door hunne voorgebishige blijftichap. Hierentuich is het voetvolk en d'ouderigh ruytery, eenighe booten, niet verre van de fée, een ondiepte ontdekende, en twee fchaeren naeder aen de ftaat, alvaer de haeven naeuwer was, oover een brugh aldaer gemaakt oovergetrokken. De Prins, zoo haefth hy elke fchaere hadt oovergebraght, feldie die terftont in flaghorde, ontwijnende voor den folland de fchaede geleden in de voorigh flagh. In de voortoght hadt François Veer 't bewindt oover d'Engelſche en Vrifien, elk verdeelt in twee hoopen, met twee lijfwaght-vedelen, d'eene 's Prinsen, d'andere Hoohenlös, achtergelaten om op de beſchermingh van Hollandt te wacken. De middeltocht, waer in de Fransoiten, achter welke de Switter volghden, en het nieu krygsvolk van Sant Andrïes, flont ten gebiede des Graeven van Solms. In de achterhoede was geplaeht het Hollantſch regement van Giftelles, en naer dit een troep Hooghduyſchen, die alleen van de fchaeren, gegeeven aan Graef Ernft, was byten 't gevaer gebleeven, van gelijken ook 't Utrechts regement onder Uchtenbroek. De ruytery was ten deele in de voortoght, bedekte ten deele de middeltocht, en volghde ten deele achter allen. De Prins, fijn leegher in deefe oder geftelt hebbende, belaft, volghens de fcharunderheit der braeftte veldtheeren voor hem, de fcheepen, die in groote getaete aldaer waeren aengekoomen, af te fteecken, en nae Ooſtendetefeylen, om, 't gevaer oover allen verfwaerende, hen de hoop van vlughen te beneemen. Maer die in de haeven op de grondt facten konden dit bevel niet gehoorfaêmen, voor al earfe door de vloet vlot raekten. Eenighe vedelen fijn geelaeten, om dien van Nieupoor 't uytvallen op den fijnen, terwijfle slæghs waeren, te beletten. Eer 't noogh middagh was verſcheen 's vyandts ruytery, die hunne flaghorde verre voor uyt gereeden was, hen onder dooghen: maer, naer eenighe lighte fchermutelingh met fchieten van de strand verdrebbeven fijnde, is íe geweken op de duynen, inwaechende aldaer hunn voetvolk, 't welk langhs de ffeefstrand traeglijk konnende voorttrekken, heeft het gefcht van weedeſlijden heevigh begonnen te speeden. Eenighe onder Maurits oovertien oordeelden, men den vyandt behoorde teegen te trekken: want dat fulx kloekhartigher waere, en ook om de wakkerheit der foldaeten aen te moedighen. Andere wijfflijcker, daer ter plaetse te blijven, op dat het langh trekken door de moeylichkeeden van 't fandt 's vyandts eerfte heevigheid deede verflauwen. Dit gevoelen

Fff iij

raedt.
HUGO DE GROOTS NEEGHENDE BOEK

raedtsaemst gevonden sijnde, heeft Maurits, nae dat hy 's vyandts ruyt-
tery, die hem 't uitfught benam, verfroyt hadt, van de hooghte der
duynen, welke hy, om 'er sigh in den flagh van te dienen, hadt inge-
noomen, den vyandt, die nu vaft naederde, geschikt in deele flagh-
de, sien aentrekken. Sijn leegher was, nae gewoonte, verdeelt in drie
schaeren, welker middeltoght, die dubbelt was, de geheele ftrandt befet
hadt: dus waeren 'er vier schaeren piekeniers, en by yder der felver,
vleughels gewijfe, gevoeght schutters met korte en langhe buffen, die wy
arquebusiers en musquettiers noemen. Den voortoght hadden die van
Dieft bedonghen, fonder hoplyyden, ondereen vendel, en aldaer Mën-
dofa te gebieden. Oover de reghter sijde van den Middeltoght, befaen-
de uyt enkel Spanjaerts, hadden Monroy en Villars, oover de linker,
ten deele Italianen, Sapena en Avalos 't bevel. Tuffchen deee twee
schaeren hadden den Aertschartogh sijne plaetfe verkooren, wien een hoop
peerden, sijn gewoone lijfwacht, omringhde. In de achterhoede wae-
ren geplaatst de Nederlandsers, onder 't beleidt van Buquoy en Barlotte,
met de Yerfche hulptropen, onder Bafq. Oover de ruytery hadt,
mits de fiekte van Landriani, 't gebiedt Pieter Galen: behalven dat die
van Dieft onder hunne eygene hoofden ftonden, oover welke men niet
als een gefagh ter beede hadt. Gelijcke onderfcheide benaminaingen
hadden, nae hunne waepenruftingh met lance, borfharnas en buffen,
alfo waerenfe verdeelt in vaenen. Den dagh nae 't Westen geweeke
sijnde, wanneer de leeghers nu nae by den anderen ftonden, trokken
de voorfighetste der Spanjaerden de facke in een krijgsraedt, en brachten
by, 't gemeen gevaer der waepenen, en de haachelijke uytkoomit der
oorloghe: want dat de vyandt niet, gelijc men geloofde, scheep rukte,
om figh met de vlught te redden, dat hy niet den rugh keerde, om van
achteren, fonder sigh te weeren, gelaeghden te worden; dat hy, staende
in foo goeden flaghorde, de sijne alle foo wel ten frijde gemoedigh
sijnde, ook de feege bevochten te hebben niet fonder bloedfportingh
foude toegaen. Dat men hadt toe te zien, fij hem, die, allerweeghen
door foo vele gevaeren benaucwut sijnde, nu geen veldflagh kond vre-
fen, niet genootfaeften te hoopen. Dat het raedtsaemr waere hem te
beleeghern, naerdien, alle plaetfen rondom de hunne sijnde, de vyandt
nerghens steun nogh wijk foude vinden. Dat de soldaet, door den lan-
ghen toght en door eenen flagh genoegh afgefloofft, hierentuflchen ruften
foude. Eenigher gevoelen was, men voor eerst behoorde forgh te
draeghen, om de fchanse, die gefeght is naer Albertus genoct te fijn,
weder in te krijghen. Maer en den moedt der soldaeten was door de
voorpoedt des voorgaenden flaghs foo geweldig opgewakkerd, dat fe
geloofden hen niet den flagh, maer den byut ontrukt wierde; vele sigh
lydt op beroepende op 't oudt fegghen der Spanjaerden, Hoe meer Moo-
ren, hoe heerlijker feege: en men was by naer foo verre gekoomen, van
waer men in weyr wil des vyandts fonder flaen niet konde vertrekken. De
meete hoofden daerenbooven oordeelhten, men behoorde die fiedende
drift, en dien luftighen yver van 't leegher veerdigh waer te neemen. Het
omgiftigh draelen, dat veele eerl heylsaem was, dan sigh voor op deede
verworpen sijnde, is goetgevonden den soldaeten, schoon 'er vuers genoegh
in was, door beweeghreenen aen te moedighen, den fegghente voltrek-
ken, den byut te vermeerderen, niet een geheel leegher in flaghorde, maer
d'ooverbylfselen eenes leeghers, ten deele door hen verflaghen needer te
maaken. Dat hunne vyanden, niet geleert in oopen veldt te wegheten,
et tot nogh weerspannelinghen teegn Godt en hunnen Prins, alleen op
't ver-
MAURIT'S
PRINS VAN ORANJE.
DER NEDERLANDTSCHE HISTORIËN. 415

't vertrouwen hunner wijkplaetsen, 't elken als se maer ach de flagh quaemen, door een schietelijke noorderlaeghe verflagehen sijnde, ook nu fouden vechten, om dat 't niet onvolghacht konden. Dat se hier nogh graat, nogh wal, nogh eenighe andere ferkten hunner lafhartighe hadden: dat se uyt hunne schuytboeken gerukt te voorzijen quaemen, sinder yets anders te hebben, dan hunne waepenen, die se tot op deenes dagh door 't geweeten henner bloothed niet badden darren in de handt neemen. Dat deen aver de kloekheid hunner armen bingh, hoew groot eenen weldtheer se begerden: want dat deezen dagh, soe se maer darden winnen, hem sijne heerschappy fonde weedergeven: en hier meé den oorloog uyt sijn: dit den eersten en den laetfen flagh weyen: want dat se voorwaar by Turnhout met recht geslaghen waeren, die liever hadden willen de vlucht neemen, dan den wyand 't hoost bieden: en dat der nogh flagh geefhet, noch leeghe, noch weldtheer geweët waeren. Dat hy thans teegenvoordigh was, voor wiejs oorloghen, yder tot getuygh syner dapperheit. Dat syne heerlike oeverwinnighen, Kals, Huluf, Amiens, door sijn voorbeeld, van yder kracht, standvaatigheid en nyverheid vorderden. Dus spraeken de hoofdhen hun volk aen, naer dat se yder aentroffen: en breeder tot de Spanjaerts, hen prikkelende door onde en heedenslaeghsche voorbeelden: door de heerlijke daeden hunner vooraf, ten, die niet vermeent met door hunne oeverwinnighen alleen de onbekende wereldhen aan Europe gehecht te hebben, ook een tweede natuur door hunne waepenen de hunne gemaakt hadden, waer door die grote en oneyndighe heerschappy sijgh soo wijdureebreit; door dien koningh, wien soo verre geleeheene geweëten erkenden, wien sij geloooven souden, der seive tegenvoordigh te sijn, en sijne soldaeten te betuyghen, sijne juyter, sijnen figheagh, niet behoeftigh, en sinder eer te laeten: dat se blymoedigh en vol oorlogs te strijde fouden rukken, om voor al de seerelt te doen blijken, dat den oorloogh teegen een eniggh volk niet soo langh gelsept hadt by bryek van hunnen moedt en dapperheit, maer van vyanden. Eenighe sijn 'er geweët, die sijnmenwooren niemandt by 't leeven te fullen behouden, behalven Maurits en sijnen broeder, als weerdigh om tot de feegepracht bewaert te worden. Niet min yverden Maurits ooverfiten in hunne soldaeten met verflsheyde reedenhen, gepaat op yders aerd, aen te spreeken. Den Engelshen vertoonde se kunne vereenigingh in Gods- dienst en in waepenen, en hoe 't gevaer han gelijklijk dreughde: De eenighde Françoisen wierden aengemoedigh door hunnen beforderen en ingebooren haet op de Spanjaerts, en door 't geueughen der laatste oorloghen. Den Switliers en Hooghduytshen droegh men voor de achtbaarheit en de glory hunnes Landtaerdts, datse den aedeldom, verkreegen door de dapperheit hunner vooraf, door gelijke dapperheit op den nacoomelinghen fouden ooverfitten, en gedachthgh sijn, hoe se door 't verdaenghen van eens anders vryheit, hunne eyghene alom bevestighden. Die van Sant Andries wierden genoodigt, om van deese kant de proef hunner trouwe te doen blijken, van gene gepriklicht door den hoon, dat de Spanjaerts hen, als ooverlooners, geen recht van vyanden geweer- dighen. De Prins van gelijken heeft sijn sijne niet bedwonghen: en sijn onbelanghe, mijn Broeder, feyde hy (want dees was aloos onafscheidelijk by hem, hebbende door geene gebeken konnen beweeght worden om scheep te gaan) ben ik bedroef, met se heb ik meedelijken, aengeven de wytkomst van de veldflagh barchelijk, en deefse teederheit stiem den ouwer jaeren, niet soo seer ten oplicht van haer felven, als ten dienfe des anderen vaederlandts, hadt behooren verfekert te sijn; over u, die ik weet niet door.
HUGO DE GROOTS NEEGHENDE BOEK

1600.

door wat noodlot, in sulck een hecchelijken met my sijn ingewikkelt, akwaer de Republike, die wy gelijkerhandt door de waepenen verdaedgehen, in eene plaatsche aan alle haere hoop gevaer loopt. Dan naedemael sijn soo verre gekomen is, van waer t ons, wierden we gelagheen, alle gelegenheit tot vluchtten is benoumen, en, sie dese alle de oogen op ons vertelde, een voorbeeldt oijfer dapperheit waghten, moet men met soo groote kloekhetighe ten striijdde aanvaerd, dat we ooverwinninnghe hoopen, en niet weygheren te berven: dat betaemt en u en my, en den doorluchten buysfe van Nassau, waar van gy nu stiet dat proeven van u gevordert worden. Van deefe uwen moeit ben ik verseckert, laer ook t vaerlandt daer van de blijken kennen, op wiens geluk en op uwe handen gly u liever als te scheep hebt willen vertouwen. Voortsuffchen die hem naeft waeren door rijsende, en hen met den liefhebiken naem van soonen noemende, betuyght hy, dat Godt, wiens Majesteyt soo vaek door myneedt sneukelijk was gelagstert, thans gereet stout, om rechtverdächt geraek te neemen: dat die Godt, voor wien je oorloghen, met hem de zelfde wyanden hadt te verdelgen, de zelfde fakke, Godsdiens, regt en trouwe te beschermen. Dat aan bunte sijde waeren al wat maghtigh en er waeren onder s wyandts troepen was geweeckt: aen gene, onbedreevene in waepenen, of die op de buune niet min dan op den wyandt verbittert, onderlingh tweedrachtigh en elckander verdacht sijnde, vreesden, dat den eenen den anderen van de vrucht der fee-ghe fonde beroveren; en niet anders dan een reukeloos drift ten striijde braghden: welkers hitte eenmaal nijtgebarsten en voor t hooft gefooten sijnde, alfo haeft verlaeweven fonde. Dat alfo den seldes landaerd ongelaedigh was en wankelbaer in hecchelijken voorwallen: vrezechth in rampen en tegenstooten, en in voorstoot soo baldaedigh, dat se regt noch trouwe hielden. Dat voorts, schoon hen de hoop van wreake niet prikkeld, de nooddaangh hen de wer stelde. Dat van d'eene kant den Ocean, die niemand gunst bewysen fonde, van d'andere eenen wreekten, en trouwloosen wyandt persten. Dat men in die flagh of winnen moest of berven. Tot by de Vrieven of Hollanders gereedden sijnde, brenght hy hen in gedachten deen Staat des Vaeerlandts, dat, gegronevelt op het bloedt sijns Vaeiders en sijner Oomen, ben beughde nogh onlangsch door soo veele doorlichte ooverwinnennghe was vermeerdert. Dat se fiel voor oogen sijden stellen de hoedemoedigh heerschappy der Spanjaerden, en hoe veel ondraegblyker hem thans overwommen sijnde, daerenitts in huwen voorghen staat de flaeernyve wallen fonde: Dat er niet om sijnenoog om bunte glory (en schoon, waeron sijden edelmoedigh fieten ook die geringh achen?) maer om t leeven, en, dat weerdigher dan t leeven is, om de wyheyt werdt gevoghten: dat het om de behoudenis van vrouwen, ouders, kinderen en vaeerlandt te doen waeren: dat men tot die alle den weghe door de wijven moest baeren. Dierwijche de soldaten doorgaens aengefprooken hebbende, beluyft hy selvs eerst den flagh te beginnen, en belaft twee stukken (jes waeren e're in alles) booven op de hooghete te flee-pen; welke de matrooenen, een volk gewoon te arbeydhen, in allerhaeft met groot gewelde aenhaelende opvoeren, en, dewijfl e eegen de iwaerte, en t logge fland, en de letyle de duynsaen arbeydhen, horden en planken daer onder spreyden. Niet min, maer op fandant, veverveighe de wyandt de sijne, die acht in t getal waeren. Ten weederfijden gelost sijnde, het haed een afrijkelijk gedreun de baeren der see en d'omleggende fandant vervult. De koeghels nergens, fonder raeken, needervallende, bedekten t veldt met dooden; minder echter was de schaede aan Maurits sijde, om dat 's wyants flukken op de vlakte geplant, en niet onder-
Het leger der Staten trekkende over de haven van Nieuw Amsterdam.
WAARACHTIGE AFBEELDING VAN DE SLAGHORDE DER TWEE 7

leght waeren. Ook drogh de vloot met schieten uyt den Ocean op den vyandt vinnigh aen: 't welk hy bevindende, en te gelijk dat de strandt, door dien de seevloedt op haer tijde gewaaffen was, hem te engh viel, trekt hy syn flaghorde innewaerder. Tuffchen het strandt en de velden leggen duyuen, langh uytgetrekt en ongelijck, nae dat de winden de fanden uyt fce opgeworpen by een drijven en ophooopen. Herwaerts wierdt de flag gewendt, die langh gruwaem was en haechelijck, nae der plaetfen voor- of nae-deel geaven. Als nu de hoofden der parteyn hunne flaghorden hadden uytgebreid, soo veel de plaetfen konden lijden, heeft de voetvolk de duyuen en 't landt tuffchen de selfde ingenoomen, de ruytery reedt op de verdere vlakte. Maer Albertus hebbende, om fijne troepen wijder uyt te breiden, den middeltocht eenighe schreeden doen voortgaen, hadt den voortoght op de reghter, de achterhoede op de linker fijde verplaatst. Want figh allermeeft vertrouwende op de Spanjaerts, en nae deef op d'Italianen, hoopte hy dat den indruk van syn dubbeldde flaghorde niet soude kunnen teegengefãan worden. Dogh de Prins ftelde teeghen den vyandt nae de fce de soldaeten van Veer, naeft aan de velden de Françoïsen: d'andere volghden t'hunner onderfandt van achteren. En de vyandt hadt nu de schutten en arquebusiers uyt fijne verdubbeldde flaghorde doen uyttrekken; 't welk gesen fijnde, worden van gelijken de gewaepende Françoïsen verfpreit in vier hoopen, drie van welke op de linker fijde van den vyandt fouden indrukken. Want teeghen de rechter fijde was Veer met fijne uytgeleefë soldaeten aengetrokken, nae dat hy den Prinfe betuyght hadt, hy hem dien dagh of leevedt of doodt bedanken soude, 't gheen hem niet ontfchooten is. Aengefen hy felve onder de voor- fte vechtende, en de muffkettiers die hem teegenffonden te rugh gedreeven hebbende, op de flaghorde picken is aengevallen, alwaer hy twee won- den gekreekjen, fijn peerd verlooren, en, op een ander gelet fijnde, fijn krijgsvolk niet eer uyt de flag getrokken heeft, voor datfijnen broe- der Horatius met verfche troepen figh in fijne plaetfe ftelde. 'T gelijk fijn 's vyandts vaenen (want hun ooghmerk was 't voetvolk met vleughels te verferken) vinnigh op de fijde aengevallen, en hebben geen geringhe neederlaeghe gemaakt. Waer door 'tgeviel, dat hen de moedt geweldigh aengroeyde, en den Naflauwers ontfakte: en de vyandt heffigher toe- dringhende, heeft schelijck een geweldigh schrik en vlughten veelen van die fijde weghgenoemt: fijnde de ontfeltenis van eenighe foo onbedacht, dat fce uyt vreef ey de waepenen, in de baeren der ingekomene fce, tot een fcheidighhe en onnijdelijke doodt geraeckt. Maer de fiantvhaftighe der andere, en 's Prinfen wakkere voorfopge op alles hebben de faeke in der heeft herflet. Hen die 't te quaedt hadden fijn de Françoïfen synt de hulpe gekoome, met een flaghorde gedeelt in twee schaeren, door de forghhe van Solms, onder de ooverften Ommerville en Seaulx. En dee- fen met de spieffsen voor uyt aen den man geraeckt, diende 't geluk in 't eerst, door hulpe der muffkettiers, die, hoogher geplaetst, 's vyandts piekeniers van booven door hun schieten quetten. Maer als de flaghorde Nederlanders en Yeren, die nogh in 't geveght niet geweeft hadden, op hen aengenaedert was, vermaeende Solms de Swifters met die van Sant Andries op den vyandt aen te vallen. Deeë figh dapper Quitjende, fendt hy t'hunner onderfandt beyde de regementen Nederlanders, een Uitrechts en een Hollandtich. De laatfte van allen, die figh in 't geveght inwikkelden, fijn geweeft de Hooghduytsche. Want Maurits had gerae- den gevonden den vyandt by schaeren aen te taften, en met veele befondere hoopte te flaen, op dat alfo de vermoeyde van 't geveght moght-ten
t en afwijken, en verfchide troepen in hunne plaatse den flagh vervolghen; 't welk en den vyandt gebrooken, en hem onwinnelijk gemaakt heeft, om dat hy en den fijnen tijd tot herhaelinge hunner krachten gaf, en den vyandt 's elkens wanneer hy dese als vlughtende onvoorsichtig vervolgh-de, verfchide schaaren begijnthende. Voorts is 't eur tuschen de duynen geduerigh aen gevochten, en daer 't vlacker was en verder, den induik by tuschen poofen hervat. Wanneer 't voetvolk eerst aan den anderen rakte, is Luidewijk met fes vaenen, gevolght van drie andere, op 's vyandts peerden ingerukt, en heeft 't op de vlught geflaechhen. Op welken tijd van Gendt, die 't bevel had oover de lijfwachtaen, de vlughtelinghen vervolghende, door 's vyandts schaaren was heen gerukt. Daer naehebben drie Ritmeefters elk hunne vaen op 't voetvolk der Spanjaerden aengevoert. En Luidewijk, wakker op alle geleegenheit om figh te quij-ten, verfuynde niet, fes vaenen Cuiraffiers derwaerts te rukken, om daer moede den vyandt te benauwen. Uyttrekende is op dien dagh in veele geveechten voornaemtelyk de dapperheid van dese geeweht, tot dat de Spaensche ruyters, weederom verfamelt, en van alle kanten toegeftort, hem, die, naeulijx met tien mannen vergefelhapt, den fijnen was voor uyt gereden, omrings hebben; maer fijne flantvafhtigheid, en den Ritmeefter Kloeck, 't fijner hulpe toefchietende, hebben hem uyt dat gevaer geredt. Hierentuschen begonden die, om figh te verfrieffchen en te herf-tellen, uyt de flagh geweekhen waeren, 't gevecht te hervatten, welk, gelijk 't op verfchevyde plaetten figh niet even eens liet aenfien, foo ook niet 't selyfde geluk gehadt heeft. Horatius voght omtrent de vlakten, beneeden de duynen, met fes vendelen, een ander elders, naer dat yder beft geleechten quam. De flagh was van alle kanten gewakkerd, als of 'er verfchide krachten, en van weederfiijden eenen nieuwe vyandt waeren flaghs geraeckt, hellende de feege nu gints, dan herwaerts. Tuschen de ruytery is dooverwinningh niet langh in gechiel geweht, fijnde haeft gebleken, dat die van Maurits meefter was, ook in dapperheit van hoof-den: want 's vyandts evarerenflie waren afwerfigh; Contreras in Span- jen, Landrians fiek; en nu reets hadden de Lanciers der Spanjaerden met losfen toom de vlught nae Nieupoort genoomen, wordende van hen gevolght. Maer 't voetvolk hieldt het ftaende, en voght tot nogh toe gelukkigh, immers tuschen de duynen, van welkers hoogthen het Mau- rits soldaeten afdreeft, en ook 't geschut, booven opgeplant, scheen te fullen vermeefteren. Drie ueren achter den anderen is 'er met gelijke dapperheid gevochten: waerentuschen 't needermaeken vreefelijk was, veel bloes vergoetens, is van nae by, van verre, al om gequetelle en lij-ken geschen wierden. En nu was de hitte aen 't flauwen geraeckt, fijnde hunne lichaemen ook door den arbeidt, en om dat de meefte niet of wey- nigh genuttight hadden, afgefloot, foo niet de Prins de fijne hadt aen-gemoedicht. Deefen herfchaerde de verftroyde, en fondt den vyandt, droogh hy erghenste vinnighaen, op nieu gefchikte hoopen teegen; dee- fen wekte elk in 't befonder onder, om den flagh klochempt ghyt uyt te voeren. Ten laeften bellyt hy omtrent den avondt met de ruerty een eynde van 't geveght te maeken, fijnde in dit gedeelte fijner krachten onwinnel-ijs gebleeven, en fondt twee vaenen, dat van Veer, en een ander on- der Balen, om by 't geschut op strandt hun poft te neemen. Deefen belaat hy den vyandt in te wikkelken: en de hoop bedroogh hem niet, dat het begin der feege van die kant ftoot gefchaepe ten fullen gebooren wor- den. Want de vyanden, ook van hunner fijde vuerigh, om den flagh ten eynde te brenghen, quaemen reght op hen aenrijden. Maer wierden met
1600.

met foo geweldigh een gedonder van 't geschut bejeeghent, datfe, nae een groot verlies van peerdren en volk, sijnlix afweeken. Echter tuschen de gierende dellinghen in de naeste duynen doorrijdende, en verder te rugh vluchtende, keerden fe weeder op strand, tot dat fe, andermael dicht onder 't geschut genaeduct, door Maurit's volk weerderom, nae een heevi-
ghen induk, op de vlucht gebragt wierden. Dus 's vyandts vaenen verdereen hebbende, braghten fe wel heeft de regementen te voet aan 't wijken, welker hoofden Sapena en Villars leevende in hunne handen

vielen. Van d'ander sijde maekt 's Prinsen onvermoeyde dapperheit, de veerdigheid van fij verrefeil', oordeel, en eyndelijk fijn gefigt 'elve den fijnen, terwijl hy niet licht datfe ooverwonnen worden, ooverwin-

naers. De Spanjaert's, die teeghen den middeltocht voghten dit fiende, hoewel gelijk of nogh fterker, verfchirk door den quaeden uytslag hunner krijggeellen, verfhauwden in hunne voorijhe hitte. Ook drukten hen niet alleen de ongemakken die veldtlaeghen gemeen fijn; maer, door Maurit voorfienigheid, meer andere, welker gevoelen fcherper nipt, wanneer, de heevigheid verkoelende, de vreesf het hert bevanghen heeft. Want fe hadden niet alleen de fôn in d'ooghen gehad, maer eenen windt, grooter dan gemeenlijk 's Soomers, hen den rook en het fandt in 't gefigt jaehende, hadt hen 't uytsien benoomen. By hen was wel alle mooge-

lijkheid aengewend, om die weldaet des heemels op hunne fijde te trek-

ken, maer Maurit's hen allerweeghen op 't lijf fijnde, hadt hen niet toe-
gelaetnen hunne flaghorde om te keeren. Ongelijk was ook 't gebruyk der flikken geweef. Maurit's foldaetnen hadden foo weynigh tijds ver-

fuynt, datfe elk flik, gederuende de flagh, dartighmaalnen hebben af-
gelchooten; daerenbooven quetften die op de duynen geplant, en met

planken onderleght weren, als een vaften grondt staende, des te gewisfer. By de vyandt was 't niet eeneens gefchaepen, en hunne flikken met geene vaftigheid onderfeemt fijnde, fakten t'elkens door 't geweldt in 't loffen, en hunne loggh fwaerte, foo datfe ten laetsten als in 't fandt verfvolghen laaghen. Booven voorfichtigh beleidt hadt ook 't geluk den Naflauwers geholpen, fijnde 't vuer in 's vyandt bufkruit geraeckt, en een geroep van feegeh voor den tijdt heeft de feegeh in der daedt gegeeven. Den Aertshaortogh Albertus reedt, foo langh 'erenci-

ghe hoop was, alom door fijne geheele flaghorde, en was ook met die van Dielt op den vyandt aengetrokken, het aengefigt ongedekt, om des te bekender ten voorbeeldte te ftrecken: en dus is 't gebeurt, dat eenen Hooghduytch foldaet hem, met het punt eener spiëfel, in 't voor quetsfe. Ook was 'er een die fijn peerdt by den toom groep, meer dees wierdt, door uytsfeckende trouwe der gener die hem beschermden, van flonden aen doorfeeken. Ten laetsten is hy, fiende nu dat de kans van 'tgevegt voor hem gevaerlijk was, uyt de flagh gefcheyden. 'Is te geloooven, dat hy hadt kunnen gevanghen worden, foo 't krijgsvolk dat toen in Ooften-
de lagh, uyt de ftaad op den vluchtenden ware uytgevallen: of de gefon-
dene nae Leffinghen, om de brugh te veerfeeken, hadden darren ftaant

houden: maer deese, ooverblijftheel der neederlaeghe van 's morghens, 't voorleedene indachtigh, en voor 't tookoomendt beanghft fijnde, wa-

ren onlustigh. Het peerdt echter, waer op den Aertshaortogh hadt gereed-

den, maer toen het was afgeflooft verandert, bekent door fijne fuyverre witheit, heeft men voor buyt bekoomen. Den Veldtheer gevloogt fijn-
de, hebben die tot nogh toe mertgelijke kans gevoghten hadden, begon-

nen alle te rugh te deylen, daendrinkende de hielen te keeren, en ver-

volghens wijdte en fijde fonder orde 't op een loopen te fetten, behalven

Ggg ij
vierduyften Hooghduytsche, die met goede orde weeken. En ook ver-
fiymden d'overwinnaers niet de verluchyde allenthalven door natte en
ongebaande weeghen fonder draelen te vervolghen. Maer de Prins, nae
fijne dankyeggheggh tot Godt, heeft, als 't nu laet op den avond was,
enighge uytgeleele regementen en vaenen uyt fijn leegher afgefondert,
t'eener verfekeringhe teeghen alle onvoortiene toevallen der oorloghe: hy
zelfs heeft op de plaets, daer de flagh geëischide, met de voornaemfte
gevanghenen, fijn avondmael en nachtruff genoomen, fonder andere ver-
ferkingh, dan der feehe. Rondtome laeghen afgeworpe en verlachte
waepenen, verfcheure leedemaeten, een bebloede' strandt en duynen,
en nieuwe hovelen van licaemen. Men vindt 'erdie willen hier in eene
misflagh begaen te fijn, by hy niet van fondoen aen in de hitte der feehe
dooverblijfelen der vyanden vervolgt hebbhe. Maer de noederlaeghe
des te voeren geleeden, de mathict der soldaeten, die nae soo langduy-
riger een veldflagh ook van hongher befweeken, een groot getal gewon-
de, meeneigte van gevanghenen, 't oevervallen van den naeren naght,
donfêcker weeghen door graften en gebrooke landen, en de fchanfen
tuffchen beyden geleegen, hebben hen afgefhehikt. Doorluchtighe ech-
ter was de feehe aldaer verooverd, en welkers gelijke feedert veele jae-
ren herwaerts niet light te vinden is. De nautkeurighe onderfoekers der
oudtieden fteelden ter geheugenis, dat omtrent driehondert jaeren daer
bevoorren Albert van Ooftreijk, flagen geraeckt met Adolff van Naflau,
hem 't leen en 't rijk benoomen hadt, en op dien feldhen dagh, fijne
tweden van Hoymaendt, het noodslot der byde hytuen verwiffelt
was. Omtrent drieduynten van de vyanden fijn 'er in de flagh gefeuevelt,
gaende de noederlaeghe allermeest oover die van Dieft, en werwaerts fy
de vlught genoomen hadden, waeren de weeghen en de moeraffen bedeekt
met lijken. Dogh uyt de fteghaftigh leegher wieren gemif t omtrent
deyufnt, ongeroekent die Erentus hadt verlooren: ten meerendeele
Engelsche, fijnde de dapperheit van dien landaerden uytstaekende geweefd,
eyt hen in de flagh gebleeven acht hopulyden, alle doooverighge
gequert, uytgenoomen twee. Aldaer heeft men verooverd het gefchilt,
em meer dan hondert vendelen en fteadaerden, veele en aanienelijke
gevanghenen, Mendofa elfs, die, terwijl de flagh nogh haechelich was,
von fijn peerd ter aerde geworpen lagh, werdt gevangehen en alleen
bewaert: groot was Maurits forge voor hem, door medeelijden van
hunnen gelijken flaet, en geuieghen hunner maeghfehap. Want Hen-
rink van Naflau, wiens vermooghen certijt in Spanjen groot geweefd was,
hadt uyt dit huys eene gemaelimne genoomen. Sapena is een fijne wonde
geloveren, nae dat hy Maurits voorlichtigh beleedt hooghlich geroemt
hadt. 's Aertshartoghen cedelknaepen fijn hem van fponden aen en fon-
der lostgodt toegefonden. Dogh de Afgefoendene der Staeten, die in
Ooftende beflootenen, hebben noyt dagh in soo groote bekome-
ringh oovergebracht: voor eerst hadden die uyt de fchanfen aen Albertus
overgegeeven, en voorts die uyt de noederlaeghe des morghens gele-
den, onvliught waeren, eenen geweldighen schfik daer binnen gebragt.
Nae dat byde de leeghers in 't gefight fponden, dacht hen, datse, nae
de kans of gints of herwaerts was geheelt, soo ook het waghelen van de
Republyk aenfchouwden. En in diefe gefelteenis lygh nu tot gebeeeden,
nu tot het ooverweeghen van de verwiifelinghen der oorloghe keerende,
wierdt yder, nae dat hy de hardten aenraeder der floute raedtflaghen
geweefd was, door 't gevaer allermeest bewooghen. Maer nae d'uyt-
koomft hen van die kommen hadt onfleagen, en de Prins elfs 's aende-
ren
ren daeëghs met de gevanghenen en anderen omflagh cener volle seeghe was ingekoomen, toen vervulde vrolijkhheit het weefen, en een juy- chend welkoom aller monden. Meermals hadden fe hem seegpeachende gefien, meermals nae 't bewijs van groote dienstfen: maer doorluchtigh was inonderheyt den luyfter van dien tijdt, in welke 't heyl van soo veel hoofden en des vaeederlandts, de heerlijheeden van soo uytteekende seegegracht hem, naeft den onterfelyijken God, alleen wierden dank geweete.Dogh de hoovelinghen, een looefoort van volck om twiñst en oneenigheit te fayen, hebben voornaemelijkt van dees tijdt af beginnen de aenfienelijkest in gefaf onder de Staeten 's Princken grampfchip en den lafterlijken nacfpраач van 't gemeen, ten prooyte te worpen; als die, fijnde dappere luyden in raedtgeeven waer 't veyligh is, om hun- nen t'wille foe veele gewaepeande, en den Veldtheer zelfs, in foe groote gevaeren gefteecken hadden. De drie eerste daeëghs nae den flagh, een groot gewicht tot fiaeken ten weelderijden, fijn doorgebracht met beraed- fiaen, terwijl eenighe raedden Oudenburgh, waer door de wegh tot in 't hart van Vlaendre wierdt gegaënt, te herneemen; andere weeder te keeren tot het beleghe van Nieupoort. Daer by weederhiëdt hen 't wee- der, ontuymigh door windt en reeghen, en onbequaem om eenighe aen- flaghern ter handt te trekken: de fioedactfen ook waren naeulijx willigh tot gehoorsamenheit, en, hebbende eerft toen beeft wat gevaeren fij hadden uytgefien, of bloothartigh, of door de seeghe verwilder. Tußchien hen vielen krawcheiden en wonden, om de gevanghenen, welke eenighe uyt omflagh voor het krijsregt, of op dat hen 't losgeldt niet ontginge, trachten te behouden; andere, verbiert om 't verlies hunnen krijs- gefellen, inonderheyt de Schotten, en gelijke fiootheden der vyanden voorwendende, fonder eenigh ontfigh omtrent het verbodt hunner hoof- den, openlynt om 't leeven braghten. Dogh Albertus hierentußchien, hebbende, onaengefien die nederlaeghe, den moedt hervat, verfierkt Oudenburgh en andere fchanfen met belettinghen, en arbeyde, niet ver- re van Brugghe, om uyt de oovergebleevene naer den flagh, of die aller- weeghen uyt de grensplaetden wierden opontbooden, op nieuwy een leegh ter been te breghen. Ook hadden eenighe die vlught nae Nieu- poort genoemen: en nae dat Maurits derwaerts was gekoemen, wierdt hem door de geduerighe strafheyt van 't weeder belet het beleghe te vol- trekken. In welken tijdt eerft vijftiendert, en daer nae tweduyiënt an- dere, onder 't beleid van Barlotté, daer binnen geraectt fijn, invoeghe, datse figh niet alleen maghtigh genoogh vonden om de wallen te bechere- men, maer ook meermalen, en niet ongelukkigh, uytvielen. Al't welk Maurits insfiene, den twaelfden dagh, nae fijn aenkomft voor de ftaet, fijn leeghger daer van aftekt, en eene der fchanfen, die, om Oostende leggende, tuusschen de weyden opgerchert en naer Fabelle genoemt is, aenvangt te befuyten, met gelijke fwaerigheid. Claude Barlotté hadt figh ook derwaerts begeven, en aldaer eenen goeden en fijnen laeften dienst gedaen, wordende doorchooren met een koeghe. 'hy was een man van befaemde flouthet, een Lotteringher van geboorte, en die eer- tijds figh met wondtheelen geneert hadt: naederhand, feye de men, was hy, door een niet al te erlijke daert, geraectt in de vriendschap van Mansfeldt, fijnde hem naerigeven, dat hy des felis gemacline hadt om 't leeven gebracht: maer tot erampoen gevorderd, hadt hy figh dierwijfe gedraeghen, dat hy altoos wierdt goordeel grootere te ver- dienen, waer door fijne doodt nogh droeheft een den Veldtheer, nogh vreughe hebben andere, fijne nieuwlinghichap benijdende, gebrek gela- ten

1600

De hoove- linghen fayen haet tuschen de Staeten, den Prins en het gemeen.
ten heeft. Maurits stende, dat hem, om de bewaardelijkheid der plaatsten, en om dat de vyandt nieuwe krachten had ter been gebracht, alle hoop van oorloghen in Vlaender was afgeeneeden, is ten laesten van Oostende t' eyl gegaen, brengende van een hachelijk gevecht, geene andere vrucht, dan glory. Voor zijn vertrek belachte hy de Albertus schante te slegheten; maer korts daer an heeft de vyandt die weeder opgebracht. De vloot nu een fluk weeghs voortgefeyld fijnde, darden Spinolis galeyen d'achterfte scheepen, dewijl t'juyst toen heel stil was, antaften: dogh de wind fchielich opsteekende, hebben figh ter naeuwer noodt met roeyen geredt, de vloot hen vervolghe, tot dat de ondiepten hen van den anderen fcheyden. Eenighe aenflaghehen van Luidewijk van Nassau in Brabant fijner fonder vrucht ver-dweeen; en 't overigehe des jaers, nogh by naer de helft, is leedigh doorgebracht, hebbeende de vyanden onder hen verdeelt, dees de glory eenes gelukkighen veldtflaghs, gene die aensienelijke eere van Vlaender behouden te hebben. Terwijl Vlaender midden in den brandt der oorloghe fteekt, wierd tot Brussel een vergaerdernge gehouden, welke Albertus nu bevoeren, naer ouder gewoonte, hoewel een geruymen tijd achtergelaeten, uyt alle de Staten fijner Provintien had beroepen: hebbeende figh van hen, die den aerd der Nederlanders kenden, laeten beweeghen, beleefde feeden en woorden te gebruiken, en, onder fchijn van raedt te verfoeken, geldt te verkrijgen. Hy had ghefght, dat hy met innerlijk meedingbare was ontfleeeken oover de onbeelen die den volken drukten, dat hy niet begeerde die t'ontweeven, om te niet te verfwaeren, en dat, wem men geraedt, wondt die door vreede te geneeven, hy bereydt waere dien te gemoedt te koomen; soo in teegen-deel's wyandts halfherrigheid die weederbiedt, men echter in een beetter fache niet beboorde te wuanboopen. Dat hy de rijkdommen van Spanjen t'fijnen behoeve hadt, waer uyt hem maendich tweebondert vyftigh duy-fent kroonen tot voorfettinge der oorloghe beloof wierd. Maer ook om de krijgstucht te heirfellen, om den soldaat te doen leeven buyten bedrijf van ooverlaft, het billijk waere dat de Nederlanders selve hun best deeden in sology, om de befettinghen 'onderhouden, wyt te vinden. En dat, aengaen de inkoömen der voornamefte heergoderen nu voorlanghe, gedee-rende de Franciscohe oorloghen, verpandt fonden, het reedich waere hem en fijne koninghele gemaelinne te geeven, waer meede vy de weerdighen bunnus afkoomifs, den luyfer der heerschappe konden handhavchen. Terwijl men op d'overighen punten bereaftflaght, wierd hierentuffchen voor af eenich geldt verfleckt, om de muerty, die daegelich meer en meer voortkroop, te fluyten: en de muytelinghen van Dieft ten meecende korts daer in den flagh omgekoomen fijnde, begonde men met die van Hamondt te handelen. Maer de Staten dieer Nederlanden figh, by deele gelegenheet, dieper in 't onderloek van faeken den gemeen-Lande betreffende, inlaetende, verfochten te weeten, wat vertrouwen men op de hulp uyt Spanjen stellen konde, wat tot de be-settinghen, wat tot den oorlogh te waeter en te lande vervesicht wierd: infonderheit droghenfe aan op vreede: dat veele faeken dien van Hollandt met ree-den verdacht waeren; dat, teegen de handtveften en voorreghten, de kaftelen in de Nederlanden bleven, de vreemdelingen de voornamefte aumpten inbadden; dat worders in die brieven selve, by welke de Nederlander waeren ooververglaechhen, eenen dezaanghefeelt was op den Gods-dienst, de Indiengesooten, en de Vorsten selve, als leeuheeren van Spanjen aan dat rijk verknoch bleeven: faeken die ten deele als te bahrden, ten deele als
als onblijk belaet wierden. Dat fy, soo Koningh Philips deese sware
righeeden weghnam, en hen, met bewillingh der Vorschen, waereoor
loft met de Hollanders in verbondt te treden, om op de bedinghsputten
des te grooter vertrouwen te kunnen stellen, hoopten, dat in korten de
volken sig onder eene heerschappy vereenighen fouden. Den Aertshartogh
bewillighe, dat uyt den naem der Staten Gefanten an de Staten
der Vereenighta Nederlanden gefonden wierden, om de gemoedere
t'ondertafft. Dies, nae den flagh by Nieupoort, op welken tijdt de
Afgefonde der Vereenighta Staten, uyt Vlaendre te rugh gekree-
figh tot Berghen-op-Soom hadden opgehouden, aldaerfijn aengekoomen
Gerard de Hornes, Graef van Bassigny, Philips Bentingh, en Henrik
Kodt, Pensionaris van Ypre: fy verfochten dat een byeenkoomft geleght
wierde, om daer in de middelen tot herstellingh der eersdraght te bera-
men: veel wierdt 'er ten weederfijden gefprooken van haet teeghen den
oorlogh, voor de vreede, en de gemeene behoudens der Nederlanders.
Van de sijde der Vereenighta Nederlanden wierdt gefeght: Hen niet
eaengenaemer wære, dan dat Nederland wierdt gesuyvaert van 't uyt-
heemfch gefphys, dat aldaer was toegeweeloët, dat fy ten dien eynde hen
alle onderfchut en hulpe belooyden. Dat, wyne figh in hunne vryheit
wilden herstellen, weghgens den Godsdeniift geen geschib sig foude.
Wyders, dat fy niet konden sien, wat uytkoomst van de onderhandelings
men figh voorstelde: want wat vreede foude men konnen hebben met de
Spanjaerts, die zelfs met hen die byten oorlogh bleeven geen vreede
hielden? Dat ook d' Aertshartogh, door voorwaerdens de Nederlanders
schandelijck, aan den Spanjaart verkoght bleeven: aan hen de Bra-
landers, de Vlaminghen en d'andere Staetten: wat kracht foude dan heb-
ben een verdrag gemacht met hen, die, onder heeren, onder kastelen,
onder een baldaedigh krijgsvolk leeveende, geen meester van fign felfen
waeren? Sy weederom: dat hun oogheer was tot vreede, niet tot
afval te arbeysden: en ook niet billijk, figh van deene sijde t'ontwapenens,
terwijl d'andere gewaepent bleef: maer dat de Vorschen fouden van weere
bouden, al't gheen de Staetten onderlingh verdraeghen hadden. Deze
reedenen gefprooken en gehoorht sijnde, treeden de Provintien der Aert-
shartoghe, oordeelende dat men de hoop tot vreede met Hollandt
moette ter fijden stellen, tot een ooverflagh van de laften der oorlogh:
en nae dat 'er langh betwift was, hoe veel elke Provintie foude opbren-
ghen, dewijl den ouden voet, beraemt in de Françosche oorloghen,
om't veranderen der krachten der Provintien, en om 't voeren der
waepenen op andere grensen, niet te houden was, belooovn fc, der
facke ten laetsten eens geworden sijnde, uyt de belaftinghen, gefelt op
de haerdtflaanen en andere, driehondertduyfent guldens ter maetd,
ingewilligt als voor 't aenfaetende jaer, maer welche echter ook op
de volgende gebleeven is. Dat yder de foldynen der befestighingen in de
fijnen foude afrekken, dat de burghers niet fouden gedwonghen worden
den foldaet yets te verschaffhen, dat de helft der krachten, en de voogh-
dyhchappen der fleeden fouden beftaen uyt Nederlanders, en het bewint
der geldtmiddelen blijven by de Staetten, heeft den Aertshartogh ten
deele afgeslaeghen, ten deele, hoewel hy hen hoop gegeeven hadde, niet
gehouden. Ook baerde in veelien misnoegen, dat Henrik Guifman
brieven uyt Spanjen braght, waer in de Koningh die Staetten nogh als de
sijne aensprik. De selve, willende, nae 't voorbeelde van Spanjen, dat
onderfoek gedaen wierde op de boeken der kooplieden, of yemand tre-
kenighn met de Hollanders uytftaen, of in de maetfhappyen op
HUGO DE GROOTS NEEGHENDE BOEK

1600.

Wreeft het der Duyn-
kers ter-
ghen de Vis-
chezhe der
Verenigde
Landen.

Die gevel-
gen fijnde
gekraft
worden.

Tot Der-
drecht
wordt een
galeye ge-
bouwt.

De Hollan-
ders haeten
’s vyandts
scheepen tot
van onder
de wallen van
Antwerpen.

Oorloogh
stidhen den
François en
den Sa-
voyartaet.

d’Indien geldt verstrekt wierde; moot fulx, door’t teegenstreeven van Antwerpen, laeten fliecken. Wreeder handelden de Duynkerkers dit pas, dan oyt te vooren. Albertus hadt belaft de Hollanders, gelijk den han-
del, fo ook de vischery te beneemen, waer uyt behoefte of muiytery
tot volghen stonde: Sy, door de straffen aan veel der hunne verbittert,
hadden ‘er hunne eyghene gramfchap by gevoeght. Dies fy deede slagh
van weeroos volk (en de meeste vischters belijden eenen Godsdiens, die’t ongeoorlooft acht geweldt door waepenen af te keeren) hebbende hun-
ne scheepen in de grondt geboort, of in brand gesteeken, fommighe van hen-
daer in vaft geneeght, door een langhaeme vreede en gevoelen des doods
t het leeven benaemen: en fe waeren nu fooo maghtigh op fee geworden, dat fe
de scheepen, de vischters tot beveylingh bygevoeght, fomwijlen besprongen
gegen en weghsleepten. Maer wanneer nu al de maght van Holland was
uytgeloopen, hebben eenighe, gevelghen fijnde, hunne onmenschelijke
wreetheden met de doodt geboort; andere in hunne bekende fchuylyoek-
en de vlught genoome. Den Ammiraal Wakkene felsf met ettelijke
scheepen den vyandt, die hem vervolghe, door de hoofden ontweeken
fijnde, is in Bifkaeyen aengekoomen; en, nae dat hy op de kufte van Bre-
tagne hadt gerooft, en korts daer aan veelen van fijn bootsvolk door
behoefte verlooren, ook fels gefloten, of door fiekte, of om dat de
Spanjaerts hem vermaedden. Teeghen de galeyen van Spinola wordt, om
die alle weeder en windt te vechten, een galeye, den Hollanders te
vooren onbekent, tot Dordrecht gebouwt, en voorfien van gefchut en
roeyers: waar toe men eerft op foldy aengenoomene, en naderhand
gedoomde om hunne fchelmfukken, gebruuykten; om dat de gewoontreder
Chriftelijke Godsverucht niet gedooqghe, gevelghene in den oorloogh tot
fulk eene flaevernye te perffen. Eenen raedt die om fijne uytteekende
vruchten is goedtgekeurt: want deede alleen heeft by effene fee veel van
’s vyandts scheepen aangetaft en op de vlught gedreeven, herneemende
een fchip, dat by hen wierdt meegefchoort. En de fouttheit heeft in kort-
ten foow geldwulgh toegegenoomen, dat de Hollandtsche roeyers, verfterkt
met wyeghige floepen, in eenen nacht daer toe uytgekoosen, tuffchen
de fchanfen van Brabant en Vlaender, in alle filtte de Schelde oploo-
pende, en tot onder de wallen van Antwerpen doorgevaeren fijnde, een
fchip, dat drie laeghen hoogh gefchut woerde, en feeven kleynere, eerft
onbekent, en vervolgheens met geweldt, en’t onedermaeken der verdac-
dighers, weghgeslupht hebben. De ftaat, door’t gewchreeuw ontwaekt, op
da de wallen toeloopende, heeft haere schaede en fhande, fonder die te kon-
nen wrecken, aengifen: want d’ooverwinnaers fijn onbekommt, en
beleden met buyt, vertrokk, nae datfe het bekende lietjen, tot lof
van Willem, Prins van Oranje, niet fonder toegeneeght der bur-
gheren, figh der voorighhe tijden erinnerende, op de trompet hadden
uytgeblaeten. Groote hoop hadden die van Hollandt op’t eynde dec-
fes jaers gefchept uyt den Franfoischen oorloogh, trekkende Henric met
een leegheer teeghen den Hartogh van Savoyen, die aen den Spanjaert,
door de kinderen geteelt by fijne sufter, verbonden, wierdt gelooft,
dat, fonder fijn meewetens, nietsoo foud darren onderneemen. D’Oor-
faeck der waepenen was Saluzze, landtsfreek in d’Alpifche geberghten,
voerende den titel van Marquifet, ‘t welk de Savoyaer Vrankrijk,
quijnende aen binnelandtsche beroernten, hadt ontnoomen. De Pauis,
by den pays van Vervins, tot scheydsman gekooren, hieldt het vonnis
sleepeende, tot dat, op’t aenhouden van den Franços, de Savoyaert
felsf tot Parijs by den Koningh quam, en, fijne voornaemfte bewints-
luiden
luiden van staet heymelijk omgekost hebbende, hem door minnelijk in-
volghen en belooften ter needer fette: dan 't volbrenghen der felver ten
bestemden daeghe haeprenderen, fegt Henrik hem den oorloogh aen, en
bemagtighet geweldivgherhandt eenighe steeden en kasteelen in Savoyen.
Fuentes, voor deefen Landtvooght in Nederlandt, en thans van Milaan,
hierentusschen eenen schoonen hoop troopen by den anderen trekkende,
gaf dit Italien, en alle volken rondtom, geen kleyn vermoeden, dat
de Spanjaert eenen nieuwen oorloogh fimeede: gemerkt selfs eenflaeghen,
van deefe kant op eenighe kasteelen der Venetianen, van gene, op de
Stadt Mets, quamen uyt te barften. Maer de waepenen in Savoyen
wierden wel haeft door 't treffen van pays ter needergeleght, fijnde ver-
draeghen, dat in plaets van Saluzze aen den Francois foudre worden oover-
geleevert 't graefschap Brefle, op de grenfen van 't Lionnois, in 't welk
een brugh oover de Rosnne leght, daer bygevoeght deefe uytftuytingh,
dat het den Spanjaert geoorloft bleeve, fijne troopen oover die brugh in
Bourgonjen en Nederlandt te geleyden. Koningh Henrik, om fijn rijk,
nac vrede van buyten, en 't dempen der geschillen oover den versche-
den Godtsdienft, op billijke punten, van binnen, door een seekeren
erfgenaem te vellen, verkrijght van den Paus fijne echtghedhingh van
Margarete van Valois, die al voor langh niet wel van hem befint, ingeen
goedt geruchte, en, mits 't verloop herer jaeren, nu onvruchtbaar was,
en trouwte met Maria de Medicis, dochter van wijlen Francisco, groot
Hartogh van Tofkane, Princke feer oen in feeden, en die den vers-
schen haet van den naem der Medicis onder de Françoisen, door de
fachtfinningh van een vreedsfaemen aerdte belooftte te fullen uytwifien.
De selfde hadt al te vooren fijne vriendschap met Engelandt door een
nieuw verbondt beveftight, ingevoelghen van 't welk de ongebondenheit
der feroovers, door 't etlen van borghen, en andere billijke weeghen
van reghte, foude beteughelt worden.

Henrik, hebbende Margarete van Valois verfchooten, trouwte met Maria de Medicis.
Loet vermeefert Krakouw. De Vereenighde Staeten straffen de Duynkerekers. Vruchtelooften aenlaagh op Vlissinghen. Mutte-
ry onder Albertus krijgsvolk. Maurits brenght Rhijnberk en Meurs onder geboorsfaemhet. Albertus beleeghert Oostende; de Vereenighde Staeten's Hartoghenbotch. Rampsaeligh ende van Essex. De Spanjaert sendt vruchteloofts hulp aan de weêrspannelinghen in Ter-
landt. Vaert van Olivier van Noordt.

1601. D

E krachten teggiest 't eerste jaer der nieuwe eeuwe
hersfelt en verfterkt scheenen swaere en langhfae-
me aenlaeghen te dreyghen: gemerkt de Veldtheeren
fijgen eeien geruyen tijden met wat yder moght in den
sin hebben te bepieden, en elkanders voorneemtens uyt
te vorfchen, fonder yets te verrichten, fil hielden.

De Winter en de gehelte Lente wierdt doorgebraght
in schalkheeden en rooveryen, alcer het weederhoude

gewelde der oorloghe met des te grooter kracht quam uyt te barsten.
Strax in't begin wierdt secker soldaet, een Brabander van geboorte, door
't bepraeten der Jesuiten en geldt gewonnen, om Geertruydenbergh,
door een loosveondt van ettelijke gevanghenen daer binnen te breghen,
den vyandt te oopenen, voor 't uytvoeren van sijn schelmsfiek, oopen-
baer en gevanghen. Weynigh tijds daer nae hebben Maurits ruyters,
niet fecr iterk in getael, in 't landt van Limborgh, by verraffelinghinge-
noomen secker kafteel, weederkeerende met buyt en gevanghen. Nae
't kafteel Krakouw, geleeghen in 't gebiedt van Meurs, en met de stadt
en de heerlijkheit, door gifte der laetfte Graevinne, aen Maurits gekoo-
men; maer van Salentijn, Graef van Yfenborgh, dien 't Parma hadt
oovergeleevert, tot die tijdt toe gehouden, wordt, om het te bemagh-
tighen, gefonden den Ritmeefter Kloeit, die, met driehondert peerden en
eenigh voetvolk, derwaerts rukt, tot oover Wachtendonk. Dulken,
1601.

Hijn vermelkt het kaasfe krazkna.

De Spanjaers en de Hollandsers perijen den naebueren gelijkelyk geldt af.

De Vereenighe Staten stafaren de Duynkerkers.

Vruchtloopen aenlaag op Vlissinghen.

Hieronuischen reechen onder 't krijgsvolk van Albertus nieuwe myvertegen. Die van Antwerpen hebben 't bootsvold, dat de Schelde bevet hielde, met een gedeelte hunner soldyen ter nevdeghef. De Waelen, gelegen in de schaken van Oostende, welker verwoethedheid tot doodtsafen of quetfen hunner Oversten was utgebarsten, wierd meerder ingewillicht, om dat te door beloeten der Hollandsers tot verwisseling van party ffevooght voor den Aertshartogh binnen Stralen, een fleedtjen niet verre van daer, hier van gewaerchuint, en met oover de vierhundert voetkneghten, en weynigh peerden, in stille fijnen vyandt naerrekken de, oovervalt hem onvoorsien by duyfleren. En nu reets had hy 'er dertigh gevanghen, en eenighe needergemaakt, aler d'ooverighe, door 't getier verwittigd, figh hebben konnen in flaghorde ftellen. Dogh door een nauwe istraet te rugh getrokken fijnde, totop de vlakke heyde, is Kloet, die, eenen anderen wegh omrijdende, hem onderfchepte, op den fijnen aengevallen; hy, swacker in ruinery, een hoffteide ingenoomen hebbende, wierd tot oovergave gedwonghen. Nau dien teeghen figh tot het volvoeren van fijnen laft ipoedende, vindt hy, dat men, volgens 't bericht der befpieders, oover de graft van 't kaalso, die verfuymt was te bijten, geen konde; dië hy de poort door een mortier om verre worpt, en de beftetingh uyttrijft. Met de fóldaeten van Hammondt hadt Albertus dus verre gehandelt, dat 'er, hunne plaetic binnen 's landes inruymende, het fteedeeken 't kafteeel Weerdelf fouden beftetten; waer uyt hen de landen van Luyk en Gulic tot rooven oopen ftonden, daer oover voorwaer de naeburen figh ten hooeytht beklaeghden. Maer hunne meennighvvere beftendighen en klachten wierden fächtjens ter fijden gezelt, om dat nu voor langh en foort van winft bevonden was, onder voorgeeven van muyttery, op eens anders koften den oorloogh te voeden. Dus wierden ook di'ingefcheuten des landts van Kleef gequent door de beftettinghen van Rhijnberk en Gelder, waar hy tot s'waerder laft dier onschuldige volken quam, dat die van Hollandt hen oplecyden gelijke sommen geldts, als andere hadden getrokken, bybrenghende, dat het den Staat eeven eens was, of 'er's vyandts middelen uyt vryen wille, of uyt mistrouwen hunner krachten fijfijden. Gehoort fijnde, dat 'er in Spanjien wierd gearbeied, om een vloot in fée te brengen, en om dat de ongebondenheit der Duynkerkers op fée meer en meer aengrooyed, is 'er een grooter getal schepenen dan naert gewoonte in den Ocean gefonden: en des oanaegfien vondt men feeroovers, die, in 't geelight van Schevelingen, een dorp op de Hollandfche kuff, nae by den Haeghe, de gevanghenen uytfetteden, en 't losgeldt ontflonghen. Maer deeft kort daer aen door vijfchers pinks, heymeldij voorleen van gewaepende, omriEgypt fijnde, hebben hunne floutheit met de gewoone ftrafe geboet. Ook fijn in de haeven van Duynkerken gefonden schepenen, gevult met fteenen, om den mondt te flopen: maer teltens als die fée was afgelopen, wierd het hout door d'inwoonders met blyden aan flukken gehakt, en de baeren met de vloot weeder opdringhende hebben alles wegh gefpoelt. Dogh de koopvaerdyscheepen nae Engelandt gefonden fijn Spinoläs galeyen ten prooye gevallen, nae dat het oorlooghchip, tot geleyrde der andere, een langhe wijl, niet fonder verlies der vyanden, flaeghs geweeft, en verbooghens 't vuer daer in geworpen fijnde, verbandt was. De lêfêde hadhen gehoooph Vliflingen aen te talfen, en daer toe van binnen omgekoff, die de f tãoedden in brandt fteeken. Maer een der vloekverwan- ten, dien fiek fijnde de naekende doodt tot berouw gebragt hadt, fijn belijdens voor den Predikant doende, is den aenflagh ontdekt en getraut. Hierentuyschen reechen onder 't krijgsvolk van Albertus nieuwe muyster-ryen. Die van Antwerpen hebben 't bootsvold, dat de Schelde bevet hielde, met een gedeelte hunner soldyen ter nevdeghef. De Waecen, gelegen in de schaken van Oostende, welker verwoethedheid tot doodtsachen of quetfen hunner Oversten was utgebarsten, wierd meerder ingewillicht, om dat te door beloeten der Hollandsers tot verwisseling van party getroont

Het uurt wierden. Verwilligh hunne beettinghen te ruymen, sijnse verleght binnen Winoxborghen. De Vereenighe Staten, nae dit beloop van faken, door 't schoorsfeengeldt, met vole ynt Engeland, en daerbooven met penninghen ynt Vrankrijk gefijft, maeteken weederom overlegh om eene tweeden toghht in Vlaender te doen. Maer aengefien alde hoop was in de veerigheid, en dienhalven alvoorens noodfaeckelijck den vyandt van daer te trekken, vondt men geraedt d'uyterte grenfen den oorloogh te dreyghen. Maurits dan het kriuggvool voor ynt gefonden hebbende, komt, als waere het ter bruylott van Luidewjck van Naflau met de vedewu des Graeven van den Broock, to Aernhem: en trekt, fonden figh op te houden, in allerhaeft, met oover de hondere vendelen voetknedelen, en dertigh vaenen ruyters, nae Rhijnberk; dat toen tot ftevooght weeghens den Aertshartogh had, Hieronymo Lopez: en dees daer binnen omtrent drieduyfent foldaeten, Waelen, Italianen, Hooghduytchen en bootsvolk: leevensmiddelen genoegh, feesendertigh flukken geichuts, en werken, seertd Mendoza, geholpen door de pelt, de stadt had ingenoomen, tamelijk verfkerkt. En terwijl Maurits, volghens sijne gewoone voorfichtigheit, figh beloofft teeghne geweldt van buyten, doet Louis Bernardo d'Avila, die te vooren niet onervaren, boovenden nogh onlangs door 't voorbeelde van Bommel hadt toege- noomen, werken bytuen de graft opworpen: daer binnen trekkende plaatsen om beeflen te weyden: naerdemal hy van fout, om vlees in voorraed te bewaeren, ontbloot was: sijne scheepen flak hy zelfs in brandt, om 'er den vyandt geen dienst van oover te laeten. Dogh de Prins ftrekte de vloot, die hy met figh gebragt hadt, ten deele langhs den Rijn tot Keulen toe, en belatte d'ooverighge by figh te blijven. De weerd, die voor de stadt rondom door den stroom beprop Setht worden, voorfien met een kleyne fchanse, en op 't eerfte losen van 't geichut verlaeten sijnde, verfkerkt hy met nieuwe werken, en hecht dien door bruggen ten weederfijden aan en oever. Daer nae allerweeghen, waer hoop van toe- gangh was, waghen beeftelt sijnde, flaat hy sijn leegher needer op drie plaatsen: deene op de hooghe, beffiden de stadt, nam hy t'ijnen ey- genen gebiede; booven de stadt, den Rhijn af leegherde hy Ernft van Naflau; in 't midden den Kolonel Giftelles, en belaft infonderheit op twee plaatsen teeghne de buytewerken der stadt door loopgraeven te nae- deren, met sterke waghen rondtom, om dat de werken door meening- vuldighe uytvallen bekomert wierden. Den eerften uytval van duy- fent of meer mannens is gehecht aan de Caffelpoorte, die de Françoif- fen hebben te rugh gedreven, onder 't beleidt des graeven van Chalif- lon, jongelinghe, die, sijn eenمؤndigh quijtende, een eerlijke wonde daer van wegdroegh. Dit echter heeft den beleeghderen niet afgeschrikt, van, des onaengefien, ook uyt de selfde poorte, en uyt die opden wegh nae Santer, meermals uyt te vallen, niet fonder eenighe schaede, wan- neerfe hen onverwacht op den hals quaemen, maer onderfandt uyt de naelte leegherplaatfen toefchietende, wierden de tertont nae binnen gegaeght. De faken dus staende, heeft de tijdingh, dat Oostende door Albertus wierdt beleeghert, niet weynigh swerigheits gebaert: want het begonnen werk te laeten steeken, was de eere te nae, en het te voltrek- ken, teeghen werken van binnen foo sterk belat, en de toeganghen te bewaeren, daer de velden alom moerafligh en bedrieklyck waeren, kon, fonder grootte troepen, niet geschiendede. Daerbooven Veer, wien de Staten de fteevoooghdyfchap van Oostende hadden toegefchikt, wey- gherde dien laff, ten waere men hem sijne twintigh vendelen Engelschen, een
een aensienelijke maght des leeghers, liet met sigh neemen, 't gheen hem wierdt toegeven; en de Prins in plaets van deere andere waghende, voer voort het werk te vorderen. De beleegghere onderwijden verdeelden hunne leevensmiddelen, en begonden door booden en vuren van den toorn ontset te verfoeken: de booden wierden onderschept. Uyt de stadt Gelder gaf men hen eenighe hoop door vuer teekenhen. Den Aertshartagh hadt wel den graef van den Berghe; met geen geringhe maght, tot ontset gefonden; en den tiend cyen waren de karren der naeberen aengehouden: doogh men veranderde van beraedt, 't fy om dat, door uytstekende konft des Veldtheers, door de becbanstighen niet was heen te breeken, 't fy om dat men dienstgher oordeelde 's vyandts leeggher aldaer op te houden; op dat Ooystende des te traeygher wierde te hulpe gekoomen. De loopgraeven tot aen de wal van de halve maen aen de buytewerken gebraght sijnde, en deere ondermijnt, lokt Maurits, doort' worpen van vuerballen en 't vertoonen sijnes leegghers in flaghordre, derwaerts de beleeggherede, die, in g rooten getaeel toevloeyende, door 't geweld van 't begraeve buyspoeder sijn opgevooghen. Die gereet flon- den om de breffe te bemaghtighen, hebben de plaetse ingehouden, hoewel de vyandt, niet langh daer nae weederegekeert, heftigh op hen inforte. d'Ooverighe buytewerken sijn in korten door gelijcke krijgslijt, of door geweld, ingenomen, eenighe uyt vreefe verlaeten, en de galeryen aen de Caiffelpoort strax tot oover de graft gebraght sijnde, waeren de bel- gghers tot onder de wal der steede doorgedronghen, 't welk de beleeggherder vreefende, en om dat 'er voor de meenighe hunner gequensthen geneesmiddelen te kort schooten, tot verdrag gekoomen sijn, des te tijdelijker, om voor de overloopers, die 'er veele binnen waeren, 't leeven, voor alle andere eene eerlijken uyttogeth te bedinghen. Aengenaem was deefene aenwa infonderheyt van deegheenhen, de dievans, die de brandstichtinghen, tot noogh toe aen den vyandt, uyt vreefe voor in- vallen, opgebraght, terforton geweyghert hebben, belaetende de huisly- den sijgh te waepenen, en, op 't kleppen der klokke te hoop te trekken. 't Belegh, begonen ter halver Soomermaendt, is geeyndight op 't uyt- gaen van Hoymaendt, als nu Ooystende reets wijfentwintigh daeghen door de maght der Spanjaerden was bespronghen. Maer aeler de Prins met sijn geheele leeggher aftrok, heeft hy de stadt Meurs, hem gelijk wy gefegethe hebben, geschoonhen, onder sijn geweld gebraght, verjae- genende de haenveederen, daer ingelicht door den Vorlt van Kleef, die dat gebiedt, door 't uytsterven der erfgenaemhen, op den tijtvan leen aan hem vervallen, naederde. Maer hem wierdt in tegendeel ta lust geleght, dat hy seltfs door veele misdrijven de rechten van schutsheer hadt gescho-onden. Ooystende, welkers belegh, 't vermaertfste feedert veele eeuwen, en als eenen befoloendhen oorloogh, ik nu verhaelen sal, een woonplaets, daer de vijfthers tuuchen Sluys en Nieuupoort sijgh hadden ter needer gefet, beloogh in voortijden maer een geringh gedeelte der Vlaemsche kult. Men heeft begonnen haer met poort en paerwulck te besluyten, ten tijde wanneer de eersteg beginfelen der burgerlijke beroerten, en de feterke rooververyen op sée, de landen alom met schrik vervulden. Nac dat, door de Gentfche pays, de moogenheit der Staeften hadden kracht gekreeghen, heeft sijgh in het verbondt begeeven, en is volstandigh daer by gebleeven. Eerlangh daer nae, toen Parma, die sijgh, door tveroooveren van Nieuupoort en Duynkerken, hadden onteggelijk gemaakt, dat belge moet laeten steeken, en la Motte naederhandt, die reets een gedeeltel der stadt hadden ingenomen, daer uyt gedreeven wierdt, heeft

---

Hhh ii
HUGO DE GROOTS TIENDE BOEK

1601. fe sijgh befaemt gemaekt, en förghe t'haerer verfterkingh doen aanwen- den, die vermeerdert is, nae dat Sluys verlooren, en op de kuf van Vlaendre, behalven Oostende, niets overigh was. Van voorens teeghen de flat, daer fe sijgh ten Noorden uytstrekt, flat die vlakke sée. Ter lin- ker fijde, die nae 't Westen gekeerdt is, maakte het froometjen Iperlee, dat eertijts in sée liep, eene haeven; maar die, gelijk alle andere in Vlaen- dre, by laegh waeter, geene scheepen voeren konde; nu hebben de wer- ken het froometjen afgesneeden, blijvende de haeven. Het geweef, dat sijgh ten Oosten wendt, was in voorttiden door de Sanduynen hoovel- achtigh, dan is naederhandt gesleght, op dat de naebly geleegene hoogh- ten, den vyand nit te veel voordeels geave. Dus alle teegenlandt weghgenoomen fijnde, is de sée oover de vlakte, naeft aan de wallen, doorgebroeken, makende een Gueule wel hondert voeten breedt, wel- kers diepte, met het weghspoelen der fanden, doorgaens heeft toegeno- men: by hooghe vloedt is fe een grondelose kolk, en zelfs wanneer de sée is afgeeloopen, blijft 'er oover de twee fpiessen waeters: alleen in't in- kooomen is fe wat ondiel. Al 't ooverige landt, dat sijgh van achteren ten Suuyden uytbreidt, met meeninghvalighe floopen doorfneeden fijnde, wordt ooverfroomt door de sée, die opvloeyende het landt wel duyfent en meer fchreefen blank flet. By fgo groote voordeelen dernaetue hebben sijn gevoeght de werken, eertijts ruw; maer die men, fgo veel de plaets konde lijden, nae de veftkonfiet heeft begonnen op te maeken, toen Albertus, nae 't verooveren van Kalis en Hult, feeghaftig weerderkee- rende, haer met belegh, uytgefeit tot op dees tijdt, dryghde. 't Gheen de oude flatd genoemt wordt, thans niet anders als eene ydele plaets van landt en waeter, op sée uytfiende, hadt byten de val van Oostende de kuf belset met vijf befondere bolwerken. Een grafft van daer rondom de nieuwe flatd loopende, en opgepopt door fluyf en, scheydt hier ook twee wallen van den anderen: de binnenfte heeft acht uytstreekende bol- werken, waer op de bytenfte met acht gelijke bolwerken speelt; daer de froomen langhs heen vloeyen, was 't gebouw lichter, maer van ach- teren een vaft en fwaer werk, en een nieuwe grafft daer tusfchen koome- de, maakte als een drie dubbele wal. Hier is den omtrek van de flatd omtrent een half uere gaens. Aen d'ooover fijde waeren nogh befondere en afgefechydene werken, die, foo den noodt perfte, fonder naeael der fteede, konden verlaetet worden. Een der felver was oover de Gueule, aen 't eynde der reghter fijde, belset met paelwerk: andere in 't velt van achteren teeghen de wallen aengehelt, of door een kleynfe fheydingh, en 't tusfchen koomen van waertekerken, afgesneeden. De Vlaemin- ghien, verdrietigh oover de froomeryen, waer oover 'tgeheele landt wijdt en fijdt wierdet uytgeput, en ondervonden hebbende de cyndeloofe koften van feeventien fchanfen, met welke Oostende toen befoloen was, de fwaere en weynigh min dan vyandtijcke ongebondenheit van 't krijgs- volk, en dat door die onlangs begonne mytery hunne trouwe verdaecht was, baden den Aertshartogh onophoudelich niet langher te dulden, dat de aensienelijktfe provintie fijner heerchappye door een eenigh gedeelte onmut bleeve. Ook ontraeken 'er geene, die hem daer van afraedden en voorfeyden, dat het aentaffen eenher fteede, geveft door fgo geweldighe werken, en voor welke de vlakke sée oopenfont, niet een belegh, maar een onmut ophouden van 't leegher fijn foute. Maer de hoop en de beloesten der Vlaemgingen, hem geweldighe sommen geldts aenbiedende, als ook 't blijven hanghen des vyandts voor Rijnberk, eene geleegenheit die niet diende verwaarloof, hebben swaerft gewoo- ghen:
De Nederlandse geschiedenis. 431

ghen: insonderheid naerden 't er hierenbooven nieuwe troepen uyt Italien en Spanjen, onder 't beleid van Trivulcio en Braccamonte, waerden oovergekoomen. Dus op den vijden van Hoymaendt Frederick van den Berghe ter reghter, en strax nae hem Jeronymo de Monroy ter linker-
sijde der freede neederlaen, eerst heel nae by, maer 't schieten met grof gefschut genootsjaekte hen verder al af te wijken. Dat pas was daer binnen steveuoghht Charles van der Noot, voorien van genooghsaeme lijftoght en alle oorlooghsh-behoefte, daer toe met eenentwintigh vendelen: by wel-
ke, op 'eereff tidingh des beleghs, is gekoomen het regement gefonden onder Uchtenbroek: en de dappereht der beftettelinghen heeft sigh van eerften al geoopenbaert door eenen geweldighen uytval, waer in voor-
naeme hoofden, en onder die Monroy, behalven oover de vijfhondert gemeene sfoaldaten, fijn geheuvelt. Nae dat Francois Veer, met het opperbewind, was in de ftadt gekoomen, met de sfoaldaten van sijnen lantdaer, welker getal door nieuwsgewolfene uyt Engelandt wierd ver-
fterkt, vondt men van sfoonden aan gereadele alle de buytewerken der ftadt te befferen, en schaanen verder uytwaerts op te worpen, welker eene, nogh nieuw, en bewaart met veertigh sfoaldaten, den vynand inge-
noomen heeft. Wijders den belegger van achteren de ftad afgedreeven sijnde, droongh meest aan op de linker sijde. Hy heeft eenen dijk gelegt
door de verdrongne landen, eene nieuwe konft, welkerlof hem toekoomt; gelijk meest alle d'andere werken, onlanghs gevonden, door 't vernuft van Maurits en de Hollanderen fijn aan den dagh gekoomen. Sy bonden rijsboffers van twintigh voeten lenghte, en een weynigh grooter in omtrek, doorvloghten met sfeenen, om door hunne swaerte 't waet
tes des te valler op te folopen, dight aan den anderen. Deefë wierden wor-
ften genoemt: die, allengskens naeder gebraght, en geweldt van grof gefschut daer booven opgeplaat sijnde, de sfeepen 't gebruik der oude-
haeven benoomen hebben. Maer uyt de Gueule, die wy gefeht heb-
ben aan d'ander sijde te vloeyen, is, mits het doorsteeken van eenen dijk
aan strandt, een vaert afgeleydt, die van sfoonden aan binnen de wallen
door de ftad loopende, naerhandent een feekerer en bequaemer haeven
ggeeven heeft. Hier quaemen binnen, hier liepen uyt meermaels hondert sfeepen t'effens, die gequeften uyt, gefchut, hout, leeftoght, en al
'theen 't er teeghen d'ongemakken des hemels, of vreee voor sfeeken, wierd
tereysacht, inbraghten. Al 'twelk 't van verre en onfeeker sfeieten der
vyanden, hoewel hunne stukken op hooghten geplant sfoonden, geen-
fints heeft konnen beletten, 't gevaer soo felden treffende, dat meenigtte
vaemensen, alleen nieuwsgierigh om 't belegh te sien, derwaerts voe-
ren. Onder de uyttheemse Heeren hebben den Hartogh van Hol-
slegh, broeder des Koninghs van Denemarken, en uyt Engelandt den
Graef van Northumberlandt deefè plaether, daer geenerhande krijgsvon-
den niet vuerigh aengewendt sijn, met verwonderingh besichtigt. Dies
het vinnig sfeieten met kanon geftraekt sijnde, fakkem met fandt gevult
en sfeenen in de diepte, om die te yullen, geworpen wierden, hoewel
vruchteloos, door dien de snelle drift des waeters d'overhandt hadt. Al
da hoop om den toevooer al te sijnden uyt was, benauwde Catrice,
die in 't Westen 't bevel hadt, door 't aenvooeren van werken, en heftrigh
sfeieten de fterkten der freede aen dien oordt. Drie deecer fterkten, nae
by den anderen, wierden met haere krijgsbenaminghen genoemt het
Yfere-verken, Helmondnt en de Sandbergh. De Sandbergh, die voor
deelen in d'oude ftadt, een gedeelt der duynen, faemengehoop door
't opgeworpen fandt uyt fee, geweeft was, en, alle andere geflacht sijnde, de
De eenighe hoogte gebleeven, hadt in't ronde twee bolwerken, 't een boven 't ander, en daer om meer andere werken, om dat hier uyt het weekfte der steede beschermt wierd. Op deelen heeft de vyandt fulk een meenigte van koegels gefchooten, dat hy geheel eenen yferen bergh geleek, en echter met weynigh vruchts, nae soo onnoemelijke kosten: want de breuken wierden lichtelijk weeder opgemaakt, en de plaetse der dooden of gequetften vervult met verfêce. Onder de weygenoomene door 't geschut is geweest den jonghen Heere van Chaftillon, Kolonel der Françoïfen, foons-foan van dien grooten Ammirael Coligny, en die ook van de dapperheit sijns grootvaeders niet ontâerde. Den Ridder Veer fêlve, om ligh van sijne wonde te doen geneeven, uyt de stadt getrokken sijnde, is in Zeelandt forghvulgher herfêlt, en te rugh nae sijn bewind gekerst. Ook hebben diergêlijke onheylen den beleggher niet verfchooët: maer binnen weynigh daeghen fijn de Kolonellen Catrice en Bracamonte gefeneuvelt. d'Inwoonders, om figh, soo veel moogelijck, teeghen 't gevaer der koegelen en vuurballen te redden, hadden doorgaens in de stadt aengevoerd, en, nae 't fatisoen van mueren, opgeworpen fwaere hooppen âerde. Dogh grooter vrees was 'er, dat de vyandt, nu met sijne loopgraeven soo feer gemaedert, de halve Maene aan de fee-kant moght beformen. Derhalven wierdt den dijk, gemaekt om de fêen te fûtyen, doorgefeeken, eenen raedflagh die vry bedenkelijk veel, maer diens uytkoomst den Spanjaerts is teengevallen, welker begrae-vinghen en rijstooerens, wanneer de windt de baeren opjoegh, vry verre onder waeter liepen, werdende door waghten genootfaekt te vlughten op hunne bataeryen, die fê raer omtrent, om 't geschut te draeghen, hadden opgeregh. De fê dus ingelaetn liep rondum Oostende, en maekte 't als ein eylandt: doende somwijlen ook fchaede aan de stadt, maer door paelwerk, fteenen, en alle andere vonden, die 't verumn der fêlueyn in fulk een geval weet by te breghen, wierdt het grootfte ge- weldt der fêebaeren teeghen den vyandt afgeweert. Vier maenden sijn 'er doorgebraght met gelûkkighe uytvallen, en in tegendeel met vruchteloos florîmen in 't beprînghen der wallen: met meeninghwerf ooverloopen, en 't uytffroyen van ydele geruchten door gevaarghenen, die d'ene en d'andere fijde 't hooft vol blieven. Ook is ontdekt een verrader, die den vyandt hadt beloost het kryft in brandt te fêeken. Albertus fêlfs was in perfoon in 't leegher, en ook somtijdes Isabella, die den traeghen voortgangh van het werk bestîghtheden, toonende fôldeay en hoofden wakkerheit in 't aensien hunner Voiffen: fomminghe hechten fatooyen als tonnen in de rondte aan den anderen, die fê wervartaets 't hen luftte weghroelen, om in 't natte vaften grondt te maeken; andere maekteen nieuwe fêhan- fêen aan de oude; eenighe trokken verre van een gefeychedene plaetfen, door werken of weeghen te fêmen: drokken arbeidt hadden delvers met een vaert, om alles des te gemakkelykker van Brughein 't leegber sîbrengen. Dogh de Staerten der Vereenighde Landen, hëbbende, nae 't ver-overen van Rijnberk, verlooren de hoop van Vlaendere in te vallen, verdivet in de fwaere koften, en hunne voornaemste fôrge gefet op Oostende, braghent dengeheelen Soomer, en een goedt gedeelt van den Herfit, door, fônder felie yts ter handt te trekken. Dan fênde 't be- legh aen 't fleepen, en niet soo feer 't gevaer voor Oostende, als de oovermaetighe laffen, vreesende, beflootn te den vyandt daer vanaf te trekken, of, soo hy volharde, de plaetfen by hem minst verfôghten te taften. En nae langhe twijfeligh wat plaetse eenen gemakkelycker, en niet weynigh voordeelighen teeghen, geeven konde, gevel 's Har- to-
De Vereenighde Staten ten behoeve en tevreden van de oorlogh was aengetaft. En daer binnen lagh op die tijt geene andere befittingh, dan twee vendelen voetnichten, en twee vaenen, onder 't gebiedt van Anthonis Grobbendonck; ijndie de taf eltoos bekommert werd, dat de soldaat moght meefter worden. Maer de Magistraeten en Geefelijke, die 'er in grooten getale fijn, moedigh den yder om strijd de burgheren, die gewis niet fonder vreefe waeren; deepe, dat eene hunnen aelouden Godsdiens, hunne altauern, hunne beel- don, en heylighen, welker gunft hen vack gebleeken was, niet fouden verlaerten, nogh gedoooghht, dat die befoedelt wierden; gene, ophaelende de daeden hunner voorouderen, welker dapperheit dien van Gelderlandt foo meeninghmaal hadt van den Brabantfchen boodem afgedreeven, en vooeghden hier by hun eyghen voorbeedt: want fy befoeghden, dat 'er by nacht allerweeghen licht beftelt wierd, en verbooden by plakkaet het steegheren der leevensmiddelen, en 't te kennen geeven der dooden door gewoonelijke teekenhen buyten de deure. Ook hebben te eenen val opgeworpen, om de Vuchterpoort te befecheren. Aen deepe fijde hadt Maurits fijn leegher needergefaeghen, aen d'overfijde hunnen oort ge- noomen Willem en Ernft, op eenen wegh, die, ten weerderfijden boo- ven de vry laeghe velden verheeven, maekte dat de delvers de fadt gemakkelijk konen naederen. Deepe bequaemheit, en dat de fadt geene andere, dan haere van outs gewoone werken, hadt, gaeven hoop van 'er in korten aen te koomen, daer andersfints, in Slaghtmaendt, de Win- ter voor de deur fijnde, den begonnen arbeidt soude konnen afschrikkhen, en de beleggers, om eene velt, foo groot in omtrek, te befluyten gee- ne genoeghaeme maght, maar alene drieenfeventigh vendelen te voet, en omtrent dartigh vaenen te peerde, hadden: gemerkt Oofponente een rechtshaeepen leegher verevfch. Dogh hier teeghen was niet te vreefn voor eeneh uytvalen der burgheren, die genoegh te doen hadden met het hunne te befecheren, noogh diergelijke gewoon waeren, en 'tomleg- ghende veldt verre onder waeter flande wierd door geleyde schafhen beflooten. Ook is 'er gevonden een middel, om de froomen en be- ken, daer langs vloeeyende, door 't legghen van swaere werken, oover hunne oever te doen heen loopen, om d'aenleggende landen des te die- per onder waeter te fetten. Maer hier meede is foo feer niet gefpoedt, of daer quam tot twee verfecheye maalen volk binnen. Want Frederik van den Berghe, die door Albertus, op 't verfoek der Brabanders, met eeneho voetvolk, en geen geringhe troep peerden, was gefonden in de naefte plaetten, hebbende een gerucht laeten loopen, en alles veverd- dign, als of hy gefint waere Helmondte te fterken, heeft eerft omtrent driehondert, en ifrax daer aan duyften man in de fadt geworon, for- der dat het den beleggeraer een geruyme tijde gewaar wierd, die, nae dat hy 't fpaede was te weeten gekoomen, eenighhe weynighge uyt den achtertogh gevangeh nam en ter needer maekte. Teeghen den brandt, gevreeft door de gloeyende koeghels, wierd by 't gemeen en de regenten der fteede groote forghvuligheid aengewendt, in de folders met fandt te belegghen, de vuerihe klootten met pennen en ketels te vatten, en voorts in alles wat om de vlam te dempen konden dienen, gereet te hebben. Daer by was nogh gekoomen een beloffe weeghens de Aertshartogh, dat al- le befondere fchaeden uyt de gemeene middelen souden vergoedt worden. Hierentuufschen vorderde Maurits yverigh fijne werken, die reets tot aan de graigt der wallen genaefd sijnde, was het eenighge galeryen, en d'uyterfte middelen, die fteeden genootfoeken te buyghen, in 't werk te flellen. De hoop
hoop nu aan 't baeren der seehge wieerd verydelt door een wroft, vroe-
gher en vinnigher, dan men verwaght hadt; sijnde 't waeter, dat oover
de velden was gevoloed, bevrooßen, en de stroomen selve vaft geraekt;
den toevoer niet soo gemakkelijk als voor deeven, en de wegh om in de
stadt te koome den vyandt ryuymer: jae de koude soo strengt, dat de
waghten niet fönder verlies van soldaeten wierden waergenoomen. Den
seevenentwintighsten dagh is het belege opgebrooken, tot leerweeven
van Maurits, die meermaels omvagh, of het weeder niet verfaghte. Maer
de grootste reeden sijnes vertrekxens waeren de troeepen des Graeven
van des Berghe, waer by figh ook hadt gevoeght het krijgsvoole, datik
havelt heb nae hunne mytery in 'tseeedrijen Weerd geleght was, en toen
gEMAEMTelijk hunne vergaederplaet tot Dieft genoome hadt. En de
kommer was niet soo fêer voor 't leegher, beschanta met treffelijke wer-
ken, als dat de vyandt op de sijde van Hollandt, die, mits het toverie-
fen der stroom, bloodt lagh, moght invallen. 't Leeghertuygh, naer-
dien 't gebryuk der stroomen was benoomeen, weerd, soo veel doenlijk,
te waeghen voor uyt nae Heusden gefonden, al 't ooverighe in brandt-
gleeken. De beichanflinghen, gelijkhe waeren, gelaeten, gaeven een
treffelijk bewijs van de erwaernenheit des Veldtooverften, en de nijeverheit
der soldaeten 't Ooverighe van den Herff, en de Winter is met geringhe togh-
ten doorgebracht; stroomende de Hollanders den Ooverhijkant, teeghen
oveer Keulen, onder voorweeven van 't geheen men d'onlangsooverleede
Graevinne van Meurs nogh schuldigh was; en Belgiojofo, door laft der
Aertshartoghen, plunderende de landen in Brabant, die, onder den Ver-
eneinhten Staet behooerende, brandtschattinghen weygherden. Tot nogh toe
gingh 't belege van Ooftende sijnen gangh, en d'onfuydge fêe in de Win-
ter nu deèfe, dan gene werken treffende, verschafte den beleegeerden en den
belegghere eenen tweeden arbeidt. Hier by quaemen ook fêeken, heemel en
aerde eeven veghtighe sijnde, waer door d'Engelsche, die 'er insonderheit niet
teghen konden, daegelijks afnaeinen, of Voer verlof om nae hun landt te
keeren verfoghten; 't welk 'tgetal der verdaedighers dermaeten verminder-
de, dat 'er van fêeen ter naeuwer noodt drieduyfent ooverfchooeten. Niet
onbewuft was dit den Aertshartogh, die, fiende dat hy nogh met finken van
sccheep, nogh door eenigh inwerpen van hout en fteenen, de haeven flop-
pen konde, noogh sijne werken aen dien oordt, door 't opdringhen der see-
baeren, en met een door 't vinnigh sijden van wyandt, vorderen, belluyt
de fæk met den deeghen in de vuuyt ten eynde te brenghen. En voor eerst
belafs hy, om de krachten te beproeven, achtendert uytgeleefene soldae-
ten by nacht het bolwerk teeghen de fekant te bifespringhen, 't geheen fêe
moedigh uytvoerden, en 't paelwerk neevensoon andre, gemaakt om 'tge-
weldt der fêe te fluyten, in brandt flacket. Maer de vloet sfax draer
dan weeder opkoomeende genootfaekte hen te vertrekken, achterlaetende
niet weynigher der hunne, die 't gefchut naeft der omtrent verfeucht
hadt. Des oanaengefen wieerd hy, nae 't aenvkoome van verfkerkingh
in 't leegher, te raede, de stadt, soo daerfê van achteren op de velden
uytkoome, als daerfê 't gesfit gh het fêe heef, van byde de ijden aen te
taft; en insonderheit 't Ysere-verken, en den Sandtbergh, de voor-
naemste fêrkten aaldar, met alle geweldt te bessfornen. Veer hier van
verwittigght, door 't aengeeven van feker gevangehen, en beducht voor
't kleyn getal der fijnen, maekt, fonder ooverlegh met andere hoofden,
maer alleen by figh selven te raede gaende, bulten kennis van de meest,
met den vyandt beftant voor weynighge daeghen, en geeft en ontfanght,
op hoop van oovergaeve, gyfelaers. Maer hier uyt beroerte onder de soldae-
ten,
ten, insonderheid onder die van Roffen, welke vreesden, dat se den vyandt, die op hen voornaemelijck verbittert was, moghten overgeleevert worden, ontstaaen fijnde, wierdt Veer genootfakt ’s Aertshartoghen gylfelaers te rugh te fenden, en doorlaek van dien handel fijne hofpluyden te openbaeren. Deese was geweef, om, onder schijn van handelingh, op hoop van 't aen-koomen der hulptrouen, tijdt te winnen, om figh uyt het gevaer te redden. Dit verfaen fijnde, is hy hen allen goetgevonden, om de weyligligh der gylfelaers, aen den vyandt gefonden, te verfleeeker, ’s vyanntds voornaemte hoofden in de ftaad te lokken, met welke langhfaem wierdt gehandelt, op ongewoone en onbillijke voorwaerden, en onder deesse, dat den Aertshartogh het uyt trekkendt krijgsvolk een groote somme geldts fonde tellen. Hierenuffchen heeft een voorwindt vijf vendelen uyt Zeeland in de ftaad ge-bragt, en Vier daer op den gefalten en den Aertshartoghe verklaert, dat hy, gedronghen door den noodd, tot handelingh was getreened; maer thans, nu de hulptrouen waren aengekoomen, behoudens eer en eed, niet verder daer in voortgaen konde. Dat hy echter hoopte, won hy t’eenighen tijde door de maagt des Aertshartoghs tot het uytterfe geperft wierdt, hem de goederterierenheth van foo eedelmoedighen Prins niet loute ontbreken. Ge-voeligh heeft defeefhen hoon den Aertshartogh getroffen, gemerkt geheel Vlaendre, als tot een feker schoufwpel, om het overgaen der ftaad te fien, was t’faemengeloopen, en ‘tgeruht der overgaewe nu reeds door de nae-buerige rijken was verfpredt. Ook hebben de Staeten deefe konftenaerye, in figh felven niet al te eerlijck, en vermeacht met grooter gevaer dan nood-faekelijkheth, niet al te wel konnen ontichuldhigen. d’Uyteemfche voor-vallen deeesjaers fijn voor de Hollandfche faecken van geen geringh gewigt en gevolgh geweef; gemerkt in Engelandt de Graef van Exfex, de grootfte teegenfreever van de vreede met Spanjen, als hem, ontlaeghen uyt de ge-vanghens, het hof onfecht wierdt, en hy, die eerlijck in foo blaekende jofitf en aenfien was geweef, onderfuent door grooten aenhangh, geyeapent met heyrleeghers, nu een verschoueven leeven, fonder eere, fonder heerrechhe ondraeghlijk vondt, verfcheide raedvlaeghen fimeedende, of hy figh van ’t hof verfleeeker soude, of verre van der handt den oorloogh dreyghen, de wijl fijne vyanden alles naevoftten, van de Koninghinne, wiens gemoedt hy, booven de voorighe reedenen van mifnoegethen, ook door ‘t verfmaedhen haerer schoonheth in grammchap had verbittert, geroepen wordt, om figh te koomen verantwoorden. Bervoedende wat gevaer dit in hadt, besluyt en volght hy ’t flimfste, dat hem den teegenwoordighen tijdt hadt konnen ingeeven, fonder of onfheidigh, oftouthe genoegh te toonen. Maer hebben de’tfijnen fuyde vaftgefchen de Raedtsheeren, gefonden door de Koninghinne, en felfs in allerhaeft met een kleyn gevoldgh nae Londen trekkende, wordt hy, ter wijl hy daer heuelaen vrienden en ‘t gemeen foekt, voorgekoomen door een Rijx-boode, die hem, uyt laft der Koninghinne, foo hy niet van stonden aan gehoorfaemde, schuldhgh aan hoogh veraedh verraederd, ‘t gemeen verbaat op dit woordt, en bekommt voor figh felven, liet dae-telijk af figh in eens anders belangh te fleeken. De poorten wierden geflooten, fijn huys befet, hy fels raedeloo fijnde, geeft figh oover, en wordt, vergef-fchapht met den Graef van Southampton, nae de gevanghens gebragt. Sijn de hem reghters toegevoeght, is hy oopenlyck gehoort, en heeft veel tot lafter fijner vyanden gefprooken, insondeerheit van Cicil, wien hy, onder andere beheuldigingen, te laft leyde, dat hy den vreede met den Spanjaer be-vorderde: dat hy figh oover hen gewrooken hadt, fonder immer in fijne trou-we omtrent de Koninghinne te waghelen. Al de weerceldt hadt nu een wijl met verlanghen te gemoet gefien, of de goederterierenheth der Koninghinne
1601. en haere oude geneegenheit nogh eenighe kracht fouden hebben, dan of de groothoeftij fijner misdaet, fijne voor langh verdachte gemeensaemheyt, en fijne maghtighe vyanden, de genaeade teecenamal fouden uytfluynen. Eynedelyk gevonnift fijnde, wordt hy met de bijl onthafft, niet fonder groote betuygennissen van Godtsvrucht en buetveerdigheid in hy uytterfte. Soo heeft het hooft was needergevelt, ontanghen fijne aenhangelhers gelijke straffe. Maer hierentuylchen hadt de vloot, in Spanjyn uytgeruif, in veele geweften eenen schrik gemaekt: een gedeelte der felver nae de vyandelijcke kuft van Afrika gefonden, wierdt door storm van daer gedreeyen: een ander gedeelte heeft de weërfspannelinghen in Yerlandt gebracht een aenfieneel onderstandt, beflaende in fesduyent soldaeten, onder't beleidt van Johan Aquila, die, door een verwaerd plakkaert, voorgevend, dat hy was gekoome om Yerlandt uyt de keel des dyvels te verloffen, in 't Zuyder gedeelte van 't eylandt, alwaer het fleedtjen Kingfal leght, gelaat is: en te vergeefs op magthigen toeloop en onderstandt der Yeren waughtende, door Montyoye, Engelschen Onderkoningh in dat geweest, door een beleg befoolten wierdt. Tiron, hooff der weërfspannelinghen, die oover de bevroolven moeraften een voolkoen leegher voerde; hy heeft wel getrach door te breken; maer is, gelaegh fijnde, weedergekeert nae fijne schuylhocken. Aquila als hy zijn verdrag met den vyandt gemaakt hadt, en vervolghens de ftaat, en al dat de Spanjaerfs in Yerlandt beft hielden, overgeeven, voerde zijn krygsvolk, met Engelsche scheepen weeder nae Spanjen. En niet langh daer nae is den ongelukkijgen togher der Spanjaerden op Ceareen, een ftaat in Mauritien (heedefdaeghs met een Arabisch, en dat ook verbaftert woordt, Algiers genoemt) eene der oorfaeken geweest, die 't geldt hiepelen uytputten. Groo- ter wierdt allengskens de floutheiter Hollanderfs tot verre afgeleeuene fec- tookhen: gemeker ook de Straet, naaeren vinder Magellanes genoemt, en naederhandt befcyde van d'Engelschen Drake en Kanvendis, door Olivier van Noordt, Rotterdammer, de vierde die de faem beroemt gemaekt heeft, is door gevaeren: en niet fonder groote swaerigheden, tuylchen de paelen van Amerika en de tot nogh toe onbekende werelde, die fche, beknelt door langhe oom weghen, ter naeuer noodt ontworftelt fijnde, was hy in den Oce- an, de Zuyder genoemt, en aan de kuft van Chili, die figh daer langs heen ftrekt, en lichaemen van onbekende groote voortbrenghe, vindinge ook daer vyanden der Spanjaerden, en sijn weeder omwendinge, voorts aan 't eylandt Borneo gekoome. En vaereende voor by de kaap de Bona Esperance, heeft hy, nae 't rondom vaeren des geheele weesl-kloots, wel niet eenighe rijk- dommen, maer treffelijke achtbaarheid voor fijn vaederlandt, en te vooren ongehoorde naemen van plaeten, 't hyys gebragt. Dogh andere scheepen, die de felfde reylen hadden aengevanghen, nogh van volk, nogh van leevens- middelen genoegh voorfien, en van den anderen verfroyt, hebben ten deele de Spanjaerfs, ten deele de woofteilinghen weghgenoomen. De gevangehe- wieren schandelijck gepijnight, en om 'tleeven gebragt: 'twelk, gelijk 't in de woofteilinghen eene onweetenheit, alsoo in de Spanjaerfs eene verwootheid was. Om dese tijdt hadt hy de spraak die 'er liep, dat Sebafiant, certijts Koningh van Portugal, nogh in 't leeuen was, die van Hollandt, terwijl e allerley ge- ruchten tot naedeel van Philips by een raepen, eenighe hoop doen scheppen, fijnde gevonden een man, die hem in gedaente van licham leer wel gelijken- de, en door de loofte Portugijfen, in veele faeken, buyten de gemene ken- niffe, onderrijckt, de lightgeleyghheid der ooverige van dien felfden land- aert heeft bedrooghen, tot dat hy door den Hartogh van Tofanten den Span- jaert oovergeleeuvert, fijne ftoom, en dat loos bedroogh van snoonen ge- volghe, eerfft ten spot door de volken omgevoert, daer nae ter galeye gebaan- nen, en ten laetfen met de doodt geboet heeft.

Oor Oostende was de hoop des beleegheraers nogh verre te soeken. Maer den Aertshartoeg, verbittert door de daedt van Veer, besloot te beproeven, of de dapperheit der fijnere yetwes booven en teeghen hoop fouden konnen uyttrechen; en hebbende een langhuiwijl, door vreeffelijk geweldt van grof gefhut, geplant op een beukere ten dien eynde opgeworpen, gedondert op de sterkten nae d'oude ftaedt en d'oude haeven, alwaer hy verflont geen kleynere breuken der werken gemaekt te fiijn, belaft hy den neeghenden van Louwmaendt, omtrent den avond, by leegh waeter, de ftaedt van alle kanten te bepringhen, en infonderheit op dien oordt te fformen. Tweehondert soldaeten, onder twee hopluiden, wierdt bevoe-len het bolwerk, genoemt de Sandbergh, ter reghterfiijde te befformen: gelijk getal andere ftonden gereet, om de linkerfiijde dier sterkte, en weederom andere, die de borftweer van vooren hadden aen te taften. Op deeffe volghde met vierhondert soldaeten den Spaesfschen Kolonel Durango, die bevel hadt d'ingenoomene plaetten van ftonden aen met belet-tingham te verfeekeren, fijnde ten dien eynde voorfien van levensmilde-len, bufkruyt, en al 't gheen gewoonelijktot het opworpen van sterkten noodigh is. Tweehondert hadt men 'er geschikt, om 't Yfere-verken

1602. Vervolgh des beleghs van Oosten-de.
HUGO DE GROOTS ELFDE BOEK

1602. t'ooverrompelen, eeven foo veel om het te fterken, onder Gambalota, Ooverfte der Italianen, omtrent driehondert; en ondert Augufino Mexia vierhondert, om de hunne, daercf 't te quater hadden, gemeenherant te hulpe te koomen. Daer nac wierden het geheele leegher verdeelt in ver- fcheide hoopen, om in geen gebrecke te blijven, daer de gelegenheet hen roepen moght. Bluquoy was de fijde der staet, daer fegh van voor- ren ten Oofen iftrekt, te beurt gevalen. Gruwaem was het gevecht aan de Sandbergh, om dat Veer, gewaerchuiwt door een ooverlooper, fijn geschut en alles wat tot vernielen van vyanden is uytgevonden, in- fonderheit derwaerts aengewent hadt, hebbende doorgaens vuurbakens aengefchteeken, om de bedrijven der beftormers naecktelijk te bekennen. Het paelwerk weghgerukt fijnde, begon men nu de ladders een te klap- pen; en de pieken der Spanjaerden van beneedeen, door de deeghens der Engelfchen van booven, manlijk afgekeert fijnde, was 't gevecht heevigh geworden, wanneer Veer twee fluylen oopende, en d'oude heaven, wel- kers drooghette de vyandt was genootfaeckt te doorwaeden, alom onder waeter fette: door welk geweld niet alleen 't bufoender, dat de soldaat by fegh hadt, bedorven, maer ook veere in fée gedronghen, en door de baeren verfwoegen wierden: en de hulploopen niet volghende, ondern, die nu reets handtgemeen waeren, figh gepeerft te rugh te wijken, getro- ffen door een dubbele neederlaagh, dien hen 't fchiethen des vyandts en 't infortertnd gewelt des waeters aan deede. Buquoy was te traegh ge- weeft in den laft hem gegeeven uyt te voeren, en min volftandigh, om dat, geduerende dit marren, de fée weederom waffende, de gueule, wegh dien hy door moeft, gevult hadt. De buywerkwerken van achteren de staet, en meer andere fwaekte elders, heeft Veer, toen de vyandt storm- de, verlaeten, wel weetende, dat, met het alom verdeele der verdae- dighers, de dreygemenen figh verfpreyden: dat voorts die werken, van geenen dient fijnde, lichtelijk in korten konden hernoomen worden, 't welk d'uytkoomft heeft geleert. Doorgaens op de wal en in de grach- ten, nae dat yder fijne dapperheit dieper hadt doen doordringhen, fagh men legghen verflaeghe ooverften en foldaeten: veere dreeven in de Den. Den Aertshartogh miste omtrent achthondert mannen, om wel- ker lichaemen op te foeken hem vier ueren stillfandts vergunt fijn. Die van binnen hadden weynigh min dan veertigh dooden, veele gequffen, en onder deel Horatius, broeder van Veer, die figh in alle plichten van soldaat en hopmanfchap uytneemendt hadt geveeeten. Onder de licha- men der Spanjaerden is ook gevonden eene vrouw, die, onder een krijtsgewaet en moet, haere kunne ontveenf hadt, als verwijhende de natuurie, datse haer geen man hadt laeten gebooren worden. Den onge- luukghen uytflaagh van dit fformen, geene hoope om Ooffende uyt te hong- gheren, en de waere Winter, faande 't leegher onder waeter, hadden veere Ooverften bewooghen Albertus te raeden, fijnen ongelukghien aenlaagh by tijds, en eer hem grooter schaed den troffen, te ftaeken. Maer hy, beanghft voor fijne en 's Koninghs glory, hadt liever in foo langhd- duerigh en moeyelijken arbeidt te volharden, dan te belijden, dat hy onmaghtigh was eene staet te dwinghen. Derhalven is ter linkerfijnde van 't leegher een hooghe katte opgeworren, om van daer met het geschut te donderen: ter reghter handt teegen de gueule aen allenskens eenen dijk ge- maekt, fijnde in de grondt geflaeghen ribben, en weederom andere dwars daer oover, waer op wieren geleghet faucijen, eenighge als rijsboffens fae- mengerolt, andere kruyswijfje daer oover vaft gemaekt, as folders, booven op met fandt bedeckt, waer door dit gebouw te vaster fluyten moght,
DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 439

moht, om het waeter teeghen teftaen : fijnde de belftendigheid des felven voorvaer soo groot, dat het, als een bortfweer op een vaste grondt ge- bouwt, den soldaet becfermde, en, het geschut draeghende, het losfen van daer op de beleegherde konde uyftaen. Des echter is 'er niet te min geduerigh gevaeren, lijdende de scheepen felden, of geringhe, fchaede. Albertus had by figh vernuftelinghen, ontbooden uyt alle hoeken des weereldts, die jeder om strijdt, d'een deefe, d'andere gene, vonden om de gueule to flytten voordroegen : en als eenighe, by donkeren naght, een scheepstouw met tonnen en gefonkene ankers aan weederfijden had- den vaftgemaakt, hebben de beleegherde, van gelijken de duyfternis waer- neemende, de kaebels met gemak in flukken gehouwen. De fterkte, uytgevonden van Pompejo Targo, en gefelt op scheepen, om gefchatte draegh en, is van fconden acn te fwaak gebleeklen, om het flingheren der fee te konen weederftaen, en, dat in de grondt van onderen, het fandt voor die fwaerte befwiemen foute. De vloeten door den felfden gemaakt van rijswerk met feenen daer in gevlochten, om die te gelijk met de vloet te doen rijfen, wierden door 't fchieten der Hollanders uyt grof gefchat, daer teeghen aengefelt, meer dan eens om verre geworpen. Ook hadt men forghe gedraegh en, om, soo die wegh hen, door 's vyandts konftenaryen, wierdt onbruyk gemaakt, een nieuwe haeven, tusschen de oude en de gueule, met het doorfeeken van den oever, in d'oude ftaat te brenghe: aengefien en den yyer om de fee te handthaeven, en de glory-flight den Vereenighden Staeten vuerigh aenmoedighen; en men belfroot, als waere het belegh gefchaepen langh te dueren, de bezetting om de fede maendt te verwifelen. Nae Veer is in d'Oppertfevoogh- dyfchap gevolgt Frederik van Dorp. De vervalle werken der fteede wierden weeder opgemaakt, en de fterkten vermeerdert, fijnde de pen- ninghen tot betaelingh der arbeidsloonen voor elken dagh gereeet; daer den soldaemen van Albertus felfs geen genoegfaeeme betaelingh van hun- ne foldyven gefchiede: waer uyt het fact van muvery onder hen quam voort te fpryten, en weygersin van gehoorfaemheid te volghen: ook wierdt overen hen gevoert een heerschappy vol vreef en haet: muvery gefelt fijnde, om 't voetvolk, kuddes gewijfe tot de gevaeren voort te fluw, of den vlughtelingh te rugh te drieyen. 't Onderfandt, dat de Vlaemingen opbrachtgen, konde in verre nae de koften niet ophaelen: de Waelen, om 't geeven van merkelijke fommen t'ontgaen, naemen t'eene dekmanl het weynigh vertrouwen, dat op de Franfoische vree- de waste fettleve: de Brabanders vonden wettelijk onfchult in de muverty der soldaemen, die Weerd befet hielten; en weynigh hadt het gefchilt, of fy hadden, door 't faemenweeren met andere, onlanghs 't kaftveel van Antwerp en Hult bemagtigte. Ook wierdt den Aertchartoghe hoop gegeeven, dat men Breedaa fchielly foute konen verraffen. Maer Fre- derik van den Bergh, in den nacht derwaerts gefonden, en, door on- kunde van de wegh; afgedwacht, is door 't aenkoomen van den dagh ont- dekt. En Mauritis rueryt heeft niet langh daer nae onderfchept fijnen broeder Adolf. Tot nogh toe wierdt in de kaftteelen van Hollandt, nu in naeuwer, dan in ruymer, gevangehen bewaert François de Mendo- fa, gevanghen in den flagh by Nieupoort, en hoewel de weduwe des Grawen van den Broek en de gefanten des landts van Kleeft verfochten straffe oover veele en fwaere misdaenen, die hy ten deele als noodtfaeke- lijke, ten deele als hem belaft, verdaedighe, vonden de Staeten niet geraden, teeghen eenen gevangehenen, gewaepent met het reghrdes oor- loghs, te vonnissen. Maer dewijlen men op het losgeldt der Ooverften niet, gelijk
gelijk op dat der gemeene soldaeten, eenen vaften voet beraemt hadt, was men langh in geschil, en ten laatsten oovereengekoomen, dat Mendoza alle onderdaen der Vereenigde Staeten, die in Nederland, Spanje, Indien, Amerika, en eyndelijk in alle gewesten, daer sighe heer-

schappy van Philips uytstrekte, wierden gevanghen gehouden, hunne ontflaegingh soude beforghen. De grootachtighg van Mendoza of der toekoomende Veldtooveriten, heeft op den Koningh foo veel vermoght, dat hy in dit verdragh bewillighe. Het seevolk en de koopluiden, die, op hoop van handel, sigh derwaerts begeven hadden, en door's vyandts groenramp, of den haet der Geestelijke, om de vscheydenheit hunnes Godsdiens, onderdrukt geweest waren, uyt alle gewesten des wecredts wedergekeert sijnde, verhaelten, eenighge dat hunne leeden door de lwaerte en het knellen de keetenen waeren doorgegeeven, datte in ene flinkende en fioole duysternis elidendh gequijnt hadden; en andere, hoe fe in ene uytterl flaeveryn, onder vreede opisers, ter galye wae-

ren gedoemt geweest. En dit voorwaer was van geen geringh gewiht, om het gemen, wien 't der voorleeden mishandelinghen nauwelijck heughde, teeghen den Spanjaert op te hitten, en in d'onderdaenen liefde en geneegenheit tot de Staeten te baeren, welker goedertierhenheit en for-

ghe voor 't gemeen, als stellende de vryheyt hunner burgheren booven groote sommen geldts, met sonderlinghe blijdtzchap der gemoederen wierdt ingenomen. De punten des verdragehs ten deele vervult, en voor't ooe-

righe burghen gheflelt hebbende, is Mendoza uytgegaen, met een eerlijk gevoelen van den Vereenighden Staet, dien hy nu naeder hadt leeren kennen: en dienthalven beyde de partyen meer tot vreede dan tot oor-

logh raedende. Toen ook heeft men vaertere punten op 't loshen der gevanghenen voor 't toekoomende gefloten. Gederuende deefhe geheele Lente werden de Staeten volk tot een legher grooter dan oyt te vooren, sijnde de moedt dapper aengegroeyt door 't geheughen van den flagh in Vlaender, en de nieuwe myueryen onder den vyandt, waeruyt fy hoop-

 ten, eer 't verwachtge krijgsvolk uyt Italien in Nederland aenquaum, of door den vyandt andermael te flaan hunne glory te vernieuwen, of te lande door Brabandt in Vlaender, en, 't belegh opslaende, binnen Oosten-

de te koomen. Maurits voorwaer bleef immer by zijn meeningh, dat men behoorde voorfihtighe raedstafleghen te kieyen booven floute: mais de Koninghynne van Engelandt en den Koningh van Vrankrijk hebben 't gevoelen der Staeten goedtgekeurt; en hun aenraedten hadt dese groo-
ter gefaght, om datte krigsvoelk en geldt verschaften. Ook is 'er een goedget getal Hooghduytscuyter aengenoomen, en, nae dat men eenen algemeenen Vaff-en Beede-dagh hadte uytgefecheven, met groote toeftel, in Soomermaendt, laeter dan 't wel behoorde, gemerkt om dien selfden tijdt de troepen uyt Italien op de grenzen van Nederlandt gekoomen waer-

nen, den togh te aengevange. Daer beneeven sijn 'er aan de Landt-

schappen alom brieven afgeverdigt, aan die van Artois, Brabandt, Vlaender, en andere Staeten aan die sijde. De Vereenighe Staeten schreeven breedt van hunne facken, en gaevn heerlijk op van 't onder-

flantd der Koninghyn; van de myueryen der soldaeten by hunne teggen-

party, en van de verwoestingh van freeden en landen, geene mindere waerheeden: wat sal, seyden fe, eyndelijk den loon fijn van soo bittere rampen, dan, het uytterl in alle elenden, flaeveryne? want niet duyfer was't, waer op de Spanjaerts, siedert soo veelde jaeren, hadden toegedgeht: en, op dat een walfsche overdragt, en den ydelen naem des Aertskaarto-

ghen niemandt en bedrieghe, ss selve fouden zien by wien de klem en het hoogh-
hoogh bewint in faeken van Staet en Oorlogh waere. Dogh, ghinghen de glory hunner voorvaeten, de vryheit der naeoomelinghen ter barten, sy fijh met hen in bondtgenooschap voeghen fouden, of ten minsten hunne heerlijke aenflaeghen door ’t opbrengen van maer taemelijcke ofomen onderfieren : de Aerts hartoghen moghen vertrekken, en elders vreedsfaemer heardschap soeken. Light waere het, de Spanjaerts, die maer weynige kaffeleen in beftelting haden, wegh te jaeghen: sy selve kon- den als dan op den Staet, op den Gods dienst fulk een voet beraemen, als hen goet dacht. Geenen swaeren arbeidt was ’er een vaa ã, om de twee grootste faeken, vreede en vryheit, te verkrijgen. Maurits heeft fijn leegh geleyt in drie flaghordens, en door drie verschefye weghen: in alles hadt hy vijfduyfent poorden, achtteinduyfent voetknechten, en omtrent tweeduiyfent waeghes. Willem van Naflau geleyde de middel- toght, Veer de rechter vleghel, Ernft de linker, dervoeghe van den anderen gescheyden, dat fê lightelijck konden faemen koomen, en onder- tusschen dus verdeelt in weghen des te spoediger voorttrekken. Den naeleep van foetelaers, molens, oovens en alles, dat men anderfints is gewoon te sjeep te voeren, volghhen met vry minder gemak te lande. By Nymegen oover de Mafe gefet fijnde, treckt hy van daer in ’t landt van Luyck, naeoporende de leegherplaets fijns vaeders heyr eertijts, niet door Albâs waepenen, maer door hongher, gefloopt: om welk onheyl zelfs niet onderworpen te fijn, hy de naeboernige steeden, łyt fijh zelfs meer tot den Spanjaert geneeghen, met swaere dreyhgeementen dwinght leevens-middelen in ’t leegh te brengen, en die tot reedelijcke prijse te verkoopen, hoewel ook dierwijve niet genoegh gevonden wierdt, om soo groot eene meenighete te voeden. Den vijftienden dagh floegh ’t ge- heele leeghger fijh needer in ’t dorp Sant Truyen, niet verre van Thienen, als Mendoza nu reets tot Thienen gekoomen was. Want deelen hadt den Aerts hartogh, toen hy de toeruffinge der Staeten verfont, derwaerts gefonden, laatende voor Ooftende Johan de Ribas, om ’t leegh te be- waeren en alom te bechefhan. Die binnen Weerdt laeghen hadt men versprooken, dat fê, hunne myutyte flaekende, fijh by de troepen van Mendoza voeghen fouden, fulx dat hy te faemen hadt vijfduyfent voet- knechten en vierduyfent peerden. By deel geafte men Ambrofio Spi- nola fijt in weghen met achtduyfent Spanjaerts en Italiaenen, die hy maer onlanghs hadt overgebragt, omme, op hoop van glory, met dit uyt- geleeche krijgvolk fijns broeders aenflaeghen ter fê, en de Spaenfche fae- ken te fyijven. Hy hadt met Philips gehandelt oover ’t vergoeden fijner koften, dies hy selve fijne soldaeten hunne soldyen betaelpde; en, hoewel Mendoza ’t oppergefaghy oover ’t gantsche leeghger voerde, de selve onder fijn eygen gebyt hieldt, invoeghe dat die nogh met de behoeft- te, nogh met den moetwil der andere eenighhe gemeenschap hadden; waer door hy dit te wegh gebracht heeft, dat nimmer soldaet befaedighder, nogh onder strengheer Krijgvught leefde, en by voorbeeld is gebleeken, dat geen ander middel fôo kraghtigh is, om den soldaet in fijnen pligt te houden, dan hem wel te betaelen. De leeghgers nae by den andere fijnde, heeft Maurits fijne troepen uytgebragt en in flaghorde gefelt, om den vyandt tot flaen te lokken. Maer Mendoza hieldt den fijnen binnen de wil, ’t fy hy fîgh te swâk oordeelde, ’t fy fijne gevangh- nis de hitte fijner voorighhe dapperheit verkoelt hadt; ofoof, nogh voor fijn droevigh weederwaeren vreescende, de reets geleedene nederlaeghe hem voor ’t toe komende geleert hebbe fighter gangh te machen. De flagh dus geweyghert van die hem meermaels hadden de vreede voor veldsflaeghen.
HUGO DE GROOTS ELFDE BOEK

1602. verweeten, fagh de Prins voor 't ooverighé, dat alle de groote toebereyd- felen waeren vruchteloos uytgevallen: gemerkt met foo groot een leegher dieper's vyandas landen in te trekken, daer de weeghen engh, 't landt alom met vyandelijke steeden bezet, de vyandt zelfs op alle gelegenheit nae by der handt waeren, ondoenlijk viel: de leevens-middelen ook, die begonden te gebreken, den Oegt nogh niet rijp fijnde, maenden hem aen spoedigher ruggewaerts te trekken, en de stroomen te foeken. Dan echter, op dat, nae foo gewichtighe aenlafeghen, 't jaer niet fonder 't behaaln van roem ten eynde liepe, vielen de gedachten op fteken van minder gevolge, en terfondt het oogh op Graeve, een fladt in 't landt van Kuyk, geleghen aen de Macè, genoeghaem gesterk met werken, en van binnen voorfien van treffelijke soldaeten, en alle andere noodtwendigeheiden om een belegh uyt te harden. Maurits ten achftten daeghe, nae eene fwaeren toght door de hitte, en niet fonder 't fterven der nieuwe, en des arbeydt onge- woone soldaeten, hier voor gekomen, flaat fijn leegher needer op drie plaeten: booven de froom hadt Veer, beneeden hy zelve, in de moe- ra aftige velden, die figh nae Brabant ftrekken, Willem te gebieden. Oover de froom fijn gelaeghen twee bregghen, langh hondert vijftien schreden: 't geheel begrijp tusschen de leegher plaeten, als ook den oever aen d'oovervijde, nae de kant van Gelderland, wierdt met een doorgaende borftweer, met diepe en wijdé graffen, fchanfen en beuke- ryen beflooten. De halve maen, die de fteedelingshen oover de froom in- hadden, door geweldt van schietten verlaeten, heeft den beleeggheraer veel voordeel gegeven. Mendoza hierentuften, hoewel de vuerighet fij- ner krijghhoofden hem hadden gereaden den vyandt in fijn vertrek op de hielen te volghen, en fijne aenlafeghen te beletten, vreefende 't lot der waepenen, en quam het quaelijk uyt te vallen, ondank te behaeln, daerenbooven ook behoeltegh aen goldt, en ingevolge ook by naer aen alle noodtwendigheiden, heeft befft gekeurt, met den Aertshartogh te ræ- de te gaan, daer merkelyk verlies van tijdt aen vaft was. Dogh den Aerts- hartogh gaf geen fèeker antwoordt, vermaenende hem allelyk toe te fien, dat 's Koninghs leegher verre van de handt gevoert fijnde, de Hol- landers niet schielijk met een vloot in Vlaendre vielen. Uyt welke vreef Mendoza fiijne naer 's vyandas aenlafeghen gefchorft heeft, en voor Roermone geregere gemaakt hebbende, foo hy beift konde, 't geheen hy noodigh achte, ook fels fijn leegher aen de Macè, beneeden Graeve en Maurits, needergefchaeghen. Veele meenden dat het een misflagh was, en hy hadt behoort oover de booven kaat, genoemt het landt van Ravevteyn, te kiefen, om dien van Holland, wiene beneeden alles vyandt was, de leevens-mid- delen af te fuijden. Maer 't leegher der Hollanders, dat nu vaft begrae- ven lagh, voor by te trekken, was gevaerlijk, en omweeghen te foeken, te langh, dewijl Maurits, fijne werken aendringhende, nu reets op ver- fcheyde plaeten groote galeryen, tot onder de gracht der fleede, hadt aangebracht, door de bequaemhet der diijken, die geleght ten weeder- kanten des frooms, om den oever te verfekeren, den delvers eenen ge- makkelijken wegh baenden. En geene hoop met allen was 'er nu voor de Spanjaerts, dan alleen tusschen de leegherplaeten van Maurits en Wil- lem, een eenen oordt, in foo groot eene afgeheidenheit minift bewaekt, door te breken, en in de fladt te geraeken; fijnde ladders, fchoppen en fpaeiden, om de beflaenfighen te beklimmen ofte fietchten, reets by de werken, en Thomas Spina, met duysent uyttelieeene voetkneghten, gevolght van andere t'hunner onderflandt, in aentoght. Dogh de naeu- we wachten aen alle geweften, en 't aenbrecken van den dagh, die, hoe- wel
wel se by naght waeren opgetrokken, hen, vermits het moeyelijk en langhe-
faem lukken deel door de moeraßen, ooverviel, hebben hunne flouthe ver-
ydelt. Waer nae Mendoza, bechaemt oever ijnen vruchteloopen aen-
flagh tot ontet, sijn selven en fijn leeghe 'tgeligt van 't-oovergaen der
steede heeft onttrokken, en met stille trom nae Venloo is geweeken.
De Staeten, bekommt voor Rijnberk, hadden Ernft met bevtvendelen
derwaerts gefonden. Dogh Antonio Gonfales, Steëvooght der staet
Grave, die by sijn hadt veijfienhondert soldaeten van vechtyndern lan-
derd, hadt, foo langh hem fijne dienstigenooten in 't geligt bleeven,
den vyandt door gefffadigh uytvalen afgemacht, en liet sijns toen, schoon
hem alle hoop van ontet begeeven hadt, niet af den tijdt door proeftuk-
ken van dapperheit te rekken. Nac twee maenden beleghs, wanneer
d'Engelsche toaten de fluyse, die 't waeter binnen des stadts graften hile-
genaectert waeren, de Vriesen van d'ander fijde galeryen binnen de graft
aenbraghten, en de soldaeten uyt Maurits leegherplaets gereet ftonden,
om de wallen felve topondermen, sijn de befettelinghen, nae 't verlies
van omtrent veevenhondert der hunne, op eerlijke voorwaerden, gewae-
pent met fak en pak, uyttgetrokken. De staet Grave, certijts onder 't ge-
bied van Gelderland, naerhandt gechecht aen Brabandt, en Maximi-
liac, Grave van Bueren te pande gegeeven, hadt des sijns schooonfoon
Willem, Prins van Oranje, gekoght, in den oorloogh verlooren, en door
de Gendtscbe pays, nae dat er de befettinig Hooghduytscben was uytt-
gejaeght, weerderom gekreegen. Maer de staet Parma voor achtien Jae-
ren, door laffhartigheid des Steëvooghts, in handen gevallen sijnnde, doet
Maurits thans in dit gebied fijnererflanden, nae 't verooveren van Bred-
da, Linghen en Meurs, sijne intrede, noghmaels feegepraelende voor
sijn selven en den vaederlande, wien de heerchappy met fonder merke-
lijkhe vrucht aan de Maeë was uyttgebreid. Terwijl de faken sijn dus
toedraeghen, hadden al een goet getal soldaeten, voor langh verdrieytigh
over geene of feer geringhe betaellinghen, het leeghe van Mendoza ver-
latende, sijn nae Hamoudt begeeven: hy, oordeelende, dat, eer 'tge-
tal door straffeloofh aengroede, het dienstigh waere in tijds geweld-
te gebruiken, rukt met eenighe ftkken derwaerts, waer op weynigh
voetkneghten sijn aan hem overgeeven, doogh de ruyters fijn 'tonvtlo-
den, die nogh door dreyghen, nogh door biden te beweeghen, nae
vruchteleofe aenlaeghen op andere plaatsthen, 't kafteel van Hooghitsra-
ten, niet verre van Bredaas, met bewilligingh der befettinig, inneemen,
en in korten, door eenen grooten toevloect van oude soldaeten, die hun-
ne voorighe schulden, en ten deele van nieuwe, die niet anders dan een
toomeloofe ongebondenheid in quaret doen vorderden, verfertk sijnde,
sijn een hoot verkiefe, eeven raedt, vergaederingen en wetten maen-
ken, met meerder omfightigheid, als of een waere burghy sijn hadt nee-
der gevoo.
'Rooven selvs gefchiede niet dan op bevel en ten gemeenen nutte; bestont dit yeamandt op eyghener handt, dien strafte men, als el-
ders dieven. Den Aertshartoght getroffen door dien handel, en in een
groote behoefte beducht voor gevolghen, maakte soo veel gelds by een
to hebben, als hy krijgen konde, en, die getrouw gebeeve waeren,
tot strafte van myffuytelinghen aenmaende, rufte sijn ter beleegheringh.
Sy, merkende, dat se niet als myttelinghen, die ean gene fijde geensints
nieuw sijn, maer vyandtlijk gehandelt wierden, vervallen van hunne kant
kant ook tot faken van ongewoone flouthe, verloeken en verkrijghen
van Hollandt lijftoght, waepenen en geschut; gemerkt hen, mits de
schoone voorlogghe der geldtmiddelen, die hen voor gelijke onheylen

1602.

Grave
gesift
oyer.

Mystery
onder
't Spaens
krijgsvolk

Kkk ij
vey-
HUGO DE GROOTS ELFDE BOEK

1602. veiyli\n
HUGO HUNNER oot\ndie vijfden, dat Albertus af van zijn voorneemen: des echter heeft hy niet ingevolge het oordeel van de Staeten der Nederlanden, die, om dees tijdia beschreeven tot uytvinding van geldmiddelen, hem raadden den misnoeghden soldaet door betaelingh te bevredigen. Maer de Grooten onder de Spanjaerts waeren het gesint penninghen aan nieuwe regementen te beesteden, en gene te straffen. Het dreyghen van saeken op woorden uytvallende, is 'er uytgekoomen een plakkaet, waer by alle die sigh in 't kaftail van Hooghstraeten onthielden, ten waere fy binnen sekeren daeghe vergiffenis baenden, ten lande uytgeefelt wierden, die hen ombraht belooningh beloof, hunne goederen verbeurt verklaert; die hen door leevens-middelen en toevoer fijfden, hunner straffe deelachtig, en eyndelyk hunne vrouwen en kinderen in ballinghschap verfonden: ijnde hen booven alle andere miudefaden te laf gelett, dat hunne mystery de hoop tot het ontfet van Graewe had vruchteloos gemaakt. Maer dit waeren ydelheeden, dervoghe in de windt geleegeht, dat 'er een antwoord vol krijgsboerteryen aen den dagh quam, waer in de Albertus fijne vreeze voor flaen, dat men Graewe vruchteloos hadt legghen aenfien, eer 'er figh afsonderden, booven dien Koninghlijke hoofhouding, daer 't leegheer hongher leedt, verweeten: stellende hier teeghen den roem der Veldtheeren, die goederen en meewaerig omtrent hunne soldaeten geweet waeren. En wat hadt men sigh feer te verwonderen, indien five eenh. nae soo veel andere, over 't gheen den Heer verfchult was, de landen aenspraeken, of sigh tot die hulpmiddelen hadden gekeert, die 'uyterste nootfaelkelyk reghtveerdighed? vervolghens leggende, dat se teeghen de straffen van dat schrikkelijk plakkaet, ten deele door hunne waepenen, ten deele door hunne armoede, fouden veiylih fijn. Octavius Frangipani, 's Paus gesant, arbayde om de mytuyhlingen te bevredigen; maer die verwierpen alle voorwaerden, foo niet alvoorens de schandtylek, hen in dat plakkaet aengeweeuwen, uytgewiecht wierde. Den Herfft nu reets verre verloopen, 't Hooghduytfch peerdenvolk wegegsenonden fynde, verdeelde Maurits fijne ooverighe schearen in beestigten. 't Selfde heeft ook gedaen Albertus, die door 't verloop der mytuyhlingen, en 't smelten der Italiaenen door den arbeydt, als maer onlanghs oovergekoomen, feer verfwakt was. Een gedeeltelijks heyrleeghe noghtens heeft hy in 't belegh voor Oostende, en op de galeyen van Spinola gefonden; een ander nae die plaetfen, daer men voor ooverval der vyanden, of der mytuyhlingen bekommert was. Ook heeft hy de burghiers binnen Venloo, die tot noh halfterrigh hadden geweyght het beestigten in te neemen, en die meermaels uytgejaecht, verpreoken om 't naeueerigh gevar van Graewe, soldaeten toe te laeten. Mendoza is nae Spanjen verkrooken, daerhy niette vriendelijckt wierd belwelkoome, fynde 's Koninghs vaeder Philips ooverleeden, en den soen ingenoomen met andere, die hem den ongelykkihgen oorlogh, fijn weynigh behertighen eener vreeze, voorts fijn durVEN of niet durven flaen verweeten. In dit vertrekken der troepen is 't gebeurt, dat veertien vaenen Hollantsche ryterry aracht vaenen peereden van Albertus, sonder hoofden, die niet verre van Maestright sonder achterdelen lagheen, beetz helden: veel ruyters wierden zelfs op hunne bedden verraat, vijf vaenen genoome, en op de seale des hof in's Graevenhaeghe opgegangen, verooverende daerenbooven grooten buyt van peerden. Op 't aenkommen van de Winter, nae dat de mytuyhlingen sigh in andere gewesten had-
hadden genestelt, heeft Luidewijk van Nassau, gefonden met drieender-
tigh vaenen peerden, daer bygevoeght twaelfhondert voetknechten, om
op's vuyandrs uytterde grenzen, die brandschietinge weygherden, te plun-
deren, Sant Vit ooverweldicht; en, nae een geheele maenndt het landt
van Luxemburch met branden van dorpen en rooven doorbraeft te hebben,
geen kleyne verwoestinge aengereght. Veel voorpoeds hadden de Hollan-
ders op see. Men hoorde dat Frederijk Spinola met acht galeyen uyt
Spanjen op wegh was. En ook, dat Martin Padilia, voorlien met het
Ammiraelschap ter see, een vloot gereed hadt, onseecker of 't top Hollandt,
on Engelandt, of op Yerlandt was aengefiën. De Koninghin fiendt
ettelijke schepen, om hunne aanlaeghen te biesfien, en den vyantd
by alle voorval aen te talten. T'wee galeyen van Spinola hebbden by Seeualb,
een fteedtjen in Portugal, fceroornaeghelt, en daer nae verbrandt, fchens-
kende den flaevn hunne vryheden, d'oooverige het leeven. Een groot
Portugyfch fchip, van die flagh, welke fy Caracquen noemen, gelaedden
met koffeltye waerden, beleerte hen 't vernoelen van een meerder getal;
dewijl d'Engeltye feebbigh fijned in dat te verooveren, en daer nae te plun-
deren, d'ander gelegenheit vonden, om 't ontfrapnen. Frederik een
eruymen tijd in Spanjen opgehoecden, om fijnen handel met den Ko-
ningh te fluyten, kieft met de fes ooverige galeyen, die op hadden nee-
genhondert foldaeten, en vijftienhondert roeyers, in Wijmaenndt, fee
nae Vlaendre. De Koninghin hier van verwittigt, plaeft drie schepen
onder d'Engeltye kuf, en in de Hoofden; waer by de Hollanders vier
der hunne voeghden, behalven die de Vlaemtye kuf bewaerden. d'Engel-
tyf de galeyen in 't gefigt gekreegheh hebben, gaeven deswee-
ghen feynaen hunne bondegenooten: de galeyen figh van mistyth weeder
en fitte dienende, liepen langs d'Engeltye kuf, foo nae, dat eenighe
roeyers, hunne boeysen los viljende, in 't waeter froomghen. Maer de
Hollanders, hen foo van de kufals uyt de Hoofden vervolghende, doo-
naeghden 'er twee met hun gefchut, niet verre van Greevelingen, en
feyliden twee of driemael hen foo vinnigh op 't lijf, dat fe, door de fwaerte
hunner scheepen, van een fcheurden: maften, riemen en geheele achter-
fleeven, daer van afgerukt, dreeven in den Ocean: de wrakken wierten
door 't geweldt der feebaeren verfwolghen. Men berghde omtrent twee-
hondert mannen; en de vreefe, die, om 'tgetal der verwonnene niet fter-
kern dan d'oooverwinnaers, te maeken, alle meedelijden ter fijden fteled, was
oorfaek, dat 'er geen grooter meenighe by 't leeven bleef. Boovendien
heeft 'er een, door onkunde der fluyterluyden, voor Kalis fchipbreuk ge-
leeeden: twee andere galeyen, doornaegelt, en op de Vlaemtye banken
vervallen, hebben Nieuport gekreegheh. De fefde, die Spinola felsfop
hadt, fijned tot in het Zeeuwtye waeter verfleeken, is niet fonder gevaer
en 't ooverboord worpen van veelte goederen, hebende de flaevn met
hoop hunner vryheden aengemoediged, tot Duynerken gekoomen. Fre-
derik met deele drie, gevoeght by d'anderche fcheepen, die hy te vooren
tot Sluys hadt, trachtiende fijn verlies van goeit en glory, door plunde-
ren op 't eyland Walcheren, te boeten, is, door 't buyen der Winter-
winden, en om dat den Aertschartogh, geplaeght met oorlogh van bin-
nen en buyten, tot bemanningh fijner fcheepen, weygherde de beffett-
ghen ontblooten, weederhouden. Dapper groeide daegelijx aen den
roem en den handel der Hollanders in Indien, tot merkelyk naedel der
Portugyfjen, dien d'eerfte vindes en van toen af hondert jaeren langh in 't
bent dier vaert geweef fijned, de felfde, nae die tegen de Kaftilijanen en
anderche Chriften volken door eerbiedigheit der Pauffelige gift, feene-

K k k i j

Den handel

der Hollan-
ders in In-
dien neemt
dapper toe.
len ook door geweldt en waepenen gehandhaeft te hebben, nu eerft wierdt ontworghen. Derhalven keeren selve figh tot Philips, met beede, dat hy den eenighe fteun fijnes bloeyenden rijx, en fijne en fijner onderdaenen inkoomften, door een rechtscuape vloot fonde willen verdaedighen. Sec- dern isen oorlogh, tot nogh toe als binnen Nederlandt beflouen, ook in d'andere wereldt oovergegaen; om welken te voeren gekooren wierdt Andreas Hurtado Mendoza, die juyft toen Kunala, een roover van Malabar in Indien, vermaeert om fijne vijftigh jaeren gepleeghe rooverven, en thans door fijne Koninghlijke merkciuaedten, met grooten loft had overwonn. Deeven ook gelaat fijnde met groote scheepen, Galeoe- nen genoemt, en booven de twintigh kleyndere, ophebbende achthon- dert Portugalische soldaeten, en oover de vijftienhonderd Indiaken, behal- ven meeneigheit van bootsvolk, strenghelijk anderen ten voorbeelde te straffen de Koninghen en volken, die den Hollanders den handel hadden toegelaeten, neemt opfct om Bantam, hoofstadt van Java, t'onder te brengen. By geval gebeurt het, dat op die selfde tijdt, naemtlijk in 't begin deefes jaers, vijf Hollandfche scheepen, onder den Ammirael Wolfert Harmans-foon, om hunnen handel te drijven, nae die geweest voeren: deeven hadden op omtrent driehondertmannaen; seeker een onge- lijk getal om te flaen teeghen de Portugijfen, welker Ammirael-lochpal- leen, en in groote en meeneigheit van koppen, de gehee Hollandfche vloot te booven gingen. De vreef noghtans van voor 't toekoomende den handel te verlie den, en de hoop om onder d'Oofterfche volken glory en gunft te behaelen, heeft hen doen befluyten den flagh te waeghen, wel niet met enteren, maer met schutgevaer, waer op de Hollanders treffelijkg afgereght fijnde, den vyandt geen geringhe schaede hebben aen- gedagen: gemerktse met de windt recht op hen toefettende, en, wen 't hen lufte, afwijkende, door hunne welbeylythte, den indruk der Portugijfen vruchteloos maekten. Dus wierdt 'er eenighe daechhen ach- ter den anderen gevoghten. Twee hunner scheepen genoemden, andere gefonken fijnde, hebben de Spanjaerts, verflagen felsf door de nieu- wighet van dit onverwaght onheyl, de wijk genoemden, feylende nae Ambona, alwaer te het dorp Ito, en alle andere plaeten, die 't maer met de Hollanders hielden, door moorden en branden, en het uytroyen der fpeceryboomen, fonder dat figh yemand teeghen hunne wreethheid verfet- te, ftraffeloos verwofeo hebben. Maer d'oorverwinaers in de fadt Ban- tam, welke fye uyt het uytverste gevaer geredt hadden, met gejuhyth en allerhande teeken van vroolijksheid verwelkoont fijnde, voeren korts daar aen nae Banda, dat het beste gewas van nooten-mufkaert voort- brenght, en ffluynen, dit eylandt onder hunne bescherming genoemen hebbende, met die volken, wijfe door geen Koningh beherecht worden, een verbondt: datse hunne fpeceryen aen geen andere volken fouden verticen, niemandt den anderen ter faeke van Godsdiensft laatigh vallen, maer dien Goede, als reghter, beveolen laeten: elk oover den fij- nen reght doen: den eenen van den anderen geene ooverloopers aenhon- dnen. Nae den selfden inhout is, by vervolgh van tijdt, ook met andere volken en Koninghen, dien de moogenheit en 't geweldt der Spanjaer- den 'onttagghelijk was, vriend- en bond-genootschap geflooten. Onder de stieren van Sumatra is wel de aensienelijkste Achem, wiens Koningh de Portugijfen, vier jaeren te vooren, door 't worpen van valfche betig- tinghen op den hals der Hollanders, en t'omkoopen van die in 't hoft het meefte gelagh hadden, soo verre vervoerden, dat hy die ten deele felsf in hunne scheepen, uytfeende die hen onder fchijn van vriendschap qua-
De Koningh vande Achem sende ge­fanten aen Hollandts. 't Hoofd der gefanten florst in Zeelandt.

De Koningh van Ternata en andere Indiënen kieven de fijde der Vereenigde Landen.
HUGO DE GROOTS ELFDE BOEK

Begin der Oostindische Maetschappych in de Vereenigde Nederlan-
den.

1602. De Hollan-
ders neemen een Port-
ugysche ka-
rakte.

die toen twee Hollandtsche scheepen geleyde, aengehiet, om een karak-
tje van ongeloofelijke groote, in de engte tusschen Malakka, een be-
plantingh der Portugij, en Sumatra, 't ooverweldighen, hy selve sijn-
de den aenleyder en de getuyge dier seeghe. De Hollanders sijn met de-
den buyt, groter dan oyt te vooren verooverd, genoeghende, hebben den
vyanden, sterk omtrent eenhundert van alle kunne en jaeren, 't teeven
geshonken, onaengefien 'er meeninghulighe voorbeelden der Portugij-
sche wreedtheit, maer onlanghs gepleeght, te vinden waeren. Dit schip
was gekoomen van Makau, een fladt de die Portugij in 't Sineefsch rijk
to leden befitten; alwaer eenighe Hollanders, maer onlanghs aengekoo-
men, door de Portugij wierden opgehanghen, als die de Sineefsche
overheeden hadden ingeboeft, by niet anders dan een faemengerot-
ten hoop seeroovers waeren. Makau is geleehten aan de lroom Kanton,
langs welken alleen den vreemdelingen is toegevlogen in 't rijk Sina te
koomen, gelijk 't ook niet geoorlof is uyt 't selfde rijk, nae eenighe
uytheemfche kuften te feylen, dan door de Cineoon, naeuen aan eenen
anderen oordt. De rijkdommen gehaelt van oopenbare vyanden deeden
den Portugij en den Koningh groote schade, dien van Hollandt en
't beonder en in 't gemeen, behalven den lof, geen geringhe voordeel-
en. Echter sijn 'er in dien landtaderd, niet min eenvoudigh, dan graeeg
nae winst, gevonden, die hun aendeel weygheren, als onbetaemelij,
dat koopluinden by krijgswinst, en, gelijk 't gemeenlik toegaat, veely
ontschuldighen ontroofd, hun voordeel deeden. Ook beweeghde hen de
oude vriendschap met de Portugij, die, gelooftse men, al voor vier
ceuwen her begyn genooght hadt, wanneer de Nederlanders, trekkend
nae Syrien, ter oorsoeck des heylighen oorloghs, Lissebon, toen hof-
fladt der Saracenen, hebben vermeeffert; waar door fe groote voorregh-
ten onder de Portugij, en deefi geene mindere in Nederland verkree-
ghen. Boovendien wierden, nae 't opnemen der waepenen in Neder-
landt, en nae dat Philips Portugaelt hadt ondergebracht, de Portugij
door de Staetten genooght onder hunne heersehappuy oover te koomen,
on aldaer den handel en alle verdere voordeelen der burgher te genie-
ten: en niet weynighe waeren gekoemen, uyt haet teegen de Kaftilie-
nen, als eerstij hunne gebueren, nu hunne heeren, of op dat e in die
woeende moogenheden der kertermeeferen aldaer, aan Joodtsch of Sara-
ceniscb bygeloope niet schuldigh verklaert wierden. Voorts was 'er
aen te twijfelen, of die, blijvende onder 't gebiedt des Koninghs van
Spanjann, sijne rijkdommen door de hunne fijffden, moesten, insonder-
heit nae foo veele geledene ongelijken in Indien, met alle reght voor
vyanden gehouden worden: en op dat e niemandt swaerighed in maek-
te, hebben 't de Staetten by oopenbaer plakkaet bekent gemaakt. Duy-
ffter was 't, of de goederen der Italiaenen, gevonden in de genoomene
scheepen, goeden buyt sijn fouden. Deefi facke is door eenen middel-
wegh, tusschen de billikheid en 't reght der oorloghs, by verdrag af-
gedaen. Tot nogh toe voeren veele maetschappyen van kooplieden op
Indien; welker graeegheid en naeyver teegen elghen den prijs der waer-
nen aldaer aen 't fteygheren helpende, hier daer en teeghen verflappende,
en onmoogelijk sijde, dat verfcheyde en swakke maghten 't gewelde
der Spanjaerd en 't hooft booden, hebben de Staetten der Vereenigde Neder-
landen uyt veele lichaem neene Maetschappy opgereght, stellende in ver-
fcheyde steden bewinthebbers, die door afgefonene somwijlen fouden
by een koomen, met verbood, dat niemandt in 't beonder, gedercreen
den tijdert van twintigh jaeren, hoogher als de kaep de Bona Esperance en
De gelyken van Frederik Spinola door 's Landts oor
35 Schepen overfeilt in den Jaere 1602.
DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 449

de straat Magellanes soude vaeren. Men bepaelde sekeren dagh, binnen welken alle, die de laften en voordeelen deelder maectchiapp begeerden deelachtigh te sijn, hunne naemen hadden aan te geven: uylx dat alleen, nae 't verloop van tien jaeren, nieuwe inschrijvinghe geschieden soude. 't Ingeleyde geldt maekte een fomme van selfghhondertduylent guldens. Sceetnd dien tijdt, als sijnde eenen nieuwen oorloogh door 't Ooften gene schin, heeft men de Oostfindische maectchiapp voor een aentiennielen steun van de Republikk beginnen te houden, dewijle niet alleen een ge deelte van den buydt 's landts inkoornsten vermeerderde, maer ook den oopenbaeren vyandt, op de befondere beurfsder ingefeecten, door rooveryen, bekoommeringen en swaere koften, uytgeput wierdt. Dogh de langhduerighhe behoefte van Philips kreegh op 't eynde deesfes jaers, door 't senkoomen van de Amerikaensche vloot, eenighe verlightinghe. Deselfs onluiten met den Francois, al te vooren niet genoeghlaem gedemt, begonden schijnelijcker uyt te barften, wordende door Brabandt boekjens uytgefoort, waer in 's Koninghs huwelijck met Maria de Medicis als onwettigh, gederuende 't leven van Margareta de Valois, sijne oneght kinderen, sijne minneryen met andere vinnigh wierden over gehaelt. Ook is Gontault, Hartogh van Biron, oevertuuyght, van, ten tijde als Henrik in de Alpes oorlooghde, de doghter des Hartoghen van Savoyen sigh ter gemaelinn, en Bourgonjen tot huwelijcx goedt van den Spanjaert bedonghen te hebben, op 's Koninghs en sijner kinderen eyn telijk bederf. Te hoof ontoondt, en voor de Koningh, genegytght tot vergiffenis, sijn misdaet ontkennende, is hy dallereerfte geweet, die, onder deselfs reegeringe, de veylighed der Kroone door sijn edel bloedt verfcekert heeft. Heer wiens grootheyt van moedt oneyndigh, wiens eerfoight onverfaedelijk was, dan die in bedrijven van oorlooge, in dieniten sijnen vaederdande beweelen, geenen Francois behoefde te wijken, eer hy sijne glory van foo vaeken oppervereldeheer geweet te sijn door duxdaenhig een eynde besoedelde. En dierwijve heeft de faetfoight binnen een twee jaeren, door een rampfaeligh eynde weghgenomen twee de eerste en voortreffelijcke personaejden, onder hunne Koninghen van Engelandt en Vrankrijk. Maer gelijk Eflèx eenlishag meer t'ontschulidingh was, foo ook was sijne doodt befaedigt en geruft: daer in tegendeel 't geffmeede schelmsfiuk en de wrack des heemels Biron foo verre vervolght hebben, dat godtloosheid vermenght met dolle woede hem selfs tot aan sijn uytsterfte vergefelschapaten. De beroerten tot Embden begonden ook door nieuwe bitterheeden weeder uyt te barften. Nae Edlards ooverlijden was 't Graeffchap van Oost-Vrielandt gevallen op sijnen foo Enno, en, dewijl hy door de klaghten van alle Staeten gefeementlijck gedronghen wierdt, sigh dientligh oerdeeldende met yder in 't befonder te handelen, hadt hy den edel, als die, in gelijke toomeloosheid tegen d'onderdaenen, 't voorbeelde hunnes Vorsten volghde, lichtelyck op sijne sijde gekreeghhen. Met de stad Embden was de pays gemaakt by nae op de punten van Delfsiij, behalven dat eenighe duyfftere en bedriegheelijke flotreechgels daer in vloeyden. Deeffe nae sijnen fyn uytbreydende, belafte hy de kleyne fleeden en de platte landen verachtelijk met swaere schattinghe. Korts daer aan oeverromplelyt hy gewaependerhandt de stad Norden, die gehooraemhiet weygtherde, en, niet vernoeget met hen een geldtoebte op te legghen, deede hy een galgh opreghten, en, ten bewijse der flaevernye, de burgheers daer onder doorgaen. Waer op hy verdiers sijnen ouden haet en ongenoeghten teegen de Embdenaers ophaelende, andere, door 't voorbeelde van Norden verschriekte: de flotdftte LII onder
onder 't gemeen van de magistraeten affcheurde, hen beloovende, met uytfluitingh der Hollanders, den handel op Spanjen tot hen oover te brenghen: en waer was, dat aldaer vriendelijk onfanghen wierden die brieven van Enno gebragt hadden. Niet weynigh omfiens en naedenkens gaf dit den Staeten der Vereenighe Nederlanden, des te meer, om dat Chriftoffel, Ennós broeder, in dient van Albertus oorlooghde, en sijnen anderen broeder Johan, in wiens huwelijck met Ennós dochter, oover welke hy oom was, de Paus bewilligt hadt, in 't stift Paderborn den Roomfchen Godsdiensft voortfette. En van allerweeghen quaemen blijken, dat de Graef arbeyde, om dien grooten en wijtluften mondt van d'Eemsflroom voor de Spaenfche vlooten oopen te setten. In 't eerft noghtans, sijnde de waepenen elders gebruykt, quaemen alleen vier vendelen, dien van Embeden te hulpe gelonden, binnen de stadt, omtrent den selfden tijd, dat Enno, die'er sijne troepen reeds hadt doen naederen, door sijnen aenhangh hooppe ingelaeten te worden: waerom hy, sijg buenten geflooren vindende, sijg alom in de dorpen leegherde, en schanfen, om de stadt en de flroom te fluyten, opwierp. De Staeten, die, naë't innemen van Graeves, de handen ruym hadden, om op de faeken hunner naebueren te waeken, hier van verwittight, senden, op verfoek der fteede, derwaerts Warner du Bois, Kolonel oover een regement te peerde, met eenighe vaenen ruyters, en omtrent negentien vendelen voetknechten. Dees, hebbende te doen met verweerders oncervaeren in den oorloogh, verooverde in weynigh daeghen de schanfen, en ontvette de stadt. Enno, om dien hoon van onder sijne ooghen te weeren, sijg Duytschlandt in begeevende, stroyde allerweeghen uyt, met de haetelijcke befwarenis van woorden die hy vinden konde, dat de Hollanders sijg het reght oover eens anders heerschappy aenmaetighden. De Staeten des bericht, hebben d'oorsaek van hun doen en 't gevaer, dat, wen'ter niet in voorfien wierde, hen †elve en Duytschlandt dreghende, schriftelijk uytgegeeven.

E doodt van Eliabeth, gevolght op dees tijdt, heeft dien van Hollandt, alvoorens gedrukt door de Franseische vrede, dieper in den oorlogh ingewikkelt, fijnde hen benoomen een onderstant van waepenen, dat, gelijk het was geweest het eerfte, soo ook het laetste is geweest in 't voolharden. Haeren laefften dagh verfoechen den derden van Graafmaendt, hebben de door langh leven verdiriet in 'tleeven gekreeghen, nae datse gewaer wierdt, dat haeren ouderdom, diens by nae tot aen Lii ij het
hét seventigste jaer gebracht hadt, in verachtigh raekte, en de hoop en raedtslaeghen selvs der gener, op wien sigh allereerst betrouwde, sigh op den naest geweest hadden. De langdheruirge heerschappy dier vrouwe, beroemt niet alleen door binnelandsche, maer ook door uyt- heemse fäcken, heeft ruyntyme van stoofte tot tegghen gegeven: eenigh, door hoop op vreede gïffende ’t gheen hier uyt in ’t toekoomende te vol- ghen stonde, andere uyt het geheughen der voorighce daeden betwistende, welke, geduerende soo geruymen leevenstijdt, haere voor- en tegen-spee- den geweest waeren. Hier toe bringt men by, ’t veroordeelen haeres moeders ter dootd, en selvs op betichtigh van ooverfelp, waer uyt haar- ve vyannden, als die haeres vaeders onsecker was, meenighvullighe lafte- ringhen teeghen haer hebben uytgebraekt: dat se daer nae, geduerende de regeeringh haerer sulfer, in langwiwijlighe gevandighen was opgeslooten geweest, en, eenen laft niet light voor een verheeye fiel, Philosoph, Kon- ningh van Spanjeen, teeghen wien fy naederhandt soo langh geoorloght hadt, haere vryheid, soo niet het leeven, schuldigh was. Dat ook haer rijk, door ’t ontbrengen van soo veele Grooten, die voorden Roomschen Godsdiënt yverden, met bloedt befoedelt was geweest: en voorts dat niet min nieuw, dan allen Koninghen haetelijk voorbeelden, en ’t welk de noodfakelijkheijt selve niet genoegh heeft konnen ontschuldighen, dat door bevel eener vrouwe is omgebracht eene vrouwe, haere nachte, die sigh voor haer ootmoedighieder werp, die selvs Koninghinne was. Dan nogh vondt men ’er, die haer te laft leyden de weêrfpanningh der Yeren, en de muysteren der Engelische soldaeten in Hollandt, als befe- kken door haere ordre. Seeker een gedeelte haerer rampspoedens is ge- weest, fulk een reex van jaeren buytten huwelijk, en volghens dien eene onseckerere erfenis der Kroone: en veele vonden ruynte stoofte van geruch- ten th’haeren naedelee, de meeste haer verwijtende haere minneryen met Leyefeeter, en nae hem met Effex, wiens wat te hiere jeught, en ’t fiine- den haerer ffehoon, in haer verouderende, fy door fijne doodt ge- wrooken hadt: dat kortys daer aen haer gemoedt, gelijk uyt liefde in haet, soo ook uyt haet in leedtweesen verandert, en geene andere reeden soo feert de oorfaeck haerer siekte en haeres dootd geweest was Hier teeghen wierd gefeiget, dat de langdheruirge haer het leevens en haerer heerschappy uytweëcien, dat se Gode was aengenaem geweest. Dat ook selvs de onheylen haerer eerste jeught haer voorligthegh en ’t gebruyk van voor- en tegen- spoedens geleert hadden. En ’t niet soo wonder was, soo se door de dootd van eenighge weêrfpamelinghen, soo ook selvs door oorloohen, de ge- meene ruft verfeokt hadden, dan dat eene vierenvertight jaerighe regee- ringhe in vrouwen handen Engelandt niet alleen gevestigh, maer in eien bloeyenden ëaet gebragt hadt: en sigo niet eeneighe waepenen, dan om sier rechtveerdighe oorfaecken, hadt aengenoomen. Dat, nae ’t voorbeeld van Koningh Edoardt, den Godsdiënt was gefuyvert, en evenwel niet door eenighge driff of blinden toght, maer nae dat de fâeke in een landts-kerkelijke vergaerdernighe, wettelijk beroepen, was beraedflaght: en fulx sînder eenighge strenghe te gebruyken teeghen verschichende van gevoelen, dan sier spaede, nae dat se, door ’t onderwijs der Jesuiten, de liefde hunnes vaederlands, en te gelijk d’eerbiedighheid tot de krono had- den uytgeëchut. Dat Schotlandt van de Françoysen, Condé en sijnen aenhaan van hunne teegenparty, een goedgêdeelte der Nederlanders van het juk der Spanjaerden door haere hulpte was geredt: en dat se, on- aengesien groote aenlôkfielen tot uytberoideing haerer heerschappy, sigh altoos met die haere hadt vernoeght gehouden, en geene andere vruchtten
uit de feèghè begeert, dat de vryheyt cenes Gods\diers te selsf ds had aengenoemen, en 't bepaclen eener moogenheyt, die met reeden haer verdacht was: dat alsoo de steeden in haer bezit den François waeren ingerooyt. Schotlandt voor een kint bewaert, de beeden der Hollanders, die haer 't aenverder hunner heerschappy verloeght, afgeflaeght: en nogh meer, dat onlangs, door inneemen van d'oude schythaucken der weêrfpanninghen in Yerlant, door 't verminderen der nieuwe, en, door nu de eenen dan den anderen der voornaamste belhaemels wegh te voeren, haeren aenhangh was verfwakt, en Tiron, het geweld en den dekmanst der faemgevoorene, soo verneedert, dat hy voor de voet- ten haeres onderkoninghs, met beede om vergiffenis lijner voorrigghemis daenden, was op de knyen gevallen: (want di toppunt van heerlijkheid haftèe maer weyningh voor haere doodt beklommen.) Datèe ten huwelyk was verfoogh geweef, niet alleen van Engelsche, maer van Karel van Oostenrijk, 's Keyfèrs broeder, van Henrick en François, broeders der Koninghen van Vrankrijk: jae ook van Koninghen, van Philipps, Koning van Spanjen; van Earrijk, Koning van Sweeden: dat verfoogh geweef te sijn, haer geluk was; geweyghert te hebben, haere voorligtigheid, om dataen eenh onderdaen te trouwen, de hoogheyt haerer kroonèe te naegningh, en acn uyttheemche mannen te vergaeren, voor Engelandt te veel vreefèe inehadt. Dat di lafterstucken teeghen haer uytge- strooyt, hunnen oorpronk neemende uyt haere kunne, uyt haere schoonheit, en de ongebondenheit van opsprack, die Koninghen gewoon sijn, door haere mannelijke forghen weeckerlegh wierden: en dat èe niet alleen de reeger-konfen, maer ook de kennisse van oude en heedensdaeghèe taeLEN, feldtæemèe cieraed en selsf in vrouwen van een burgherlijk leeven, hadt ingeloogen: fècken, die haer eenen hooghen naem en achbaarheit gemaekt hadden, en nicht alleen den naebueren ontaggielghlik of tot een wonder, dogh waer door selsf tot uyt verre geweeften van den Moor en de Sarmat, door gefant, was befoght geweef. Niemandt hadt tot nogh toe getwijflet, of op de doodt der Koninghinne, die figh nimmer voor eenen fekeren naefaat hadt verklarto, fouden groote beroerten in Engelandt gevolght hebben: gmerkt men geloofde, 'dat, hoewel Jakob, Koningh von Schotlandt, de naefte in bloede was, den ouden haet dier twee soo naegeleggeene landaerden, en ook de besondere vreee sijen, die de doodt lijner moeder hadden toegestemt, hem fouden teeggenetfnaen hebben, behalven de Groote in Engelandt, gereet om ook selsf hinne Koninglijcke afkomstt te doen blijken: daerenboeven vreesèe men voor 't geweld en de maght der Roomsefanden, dat deiße, niet hebbende, om de welgeveste heerschappy der Koninghinne, jets darren onderneemene, thans door beroerten souden hopen te lighter hun ooghmerk te bereyken: aengschigt selsf door den Paus, die verbooden hadt eenen Koningh van verschillenden Gods\diers, schoon ook den naeften in bloede, te erkennen. En niet alleen hadt de Spanjaert, die op alle beroerten der volken opwayne, deiße hoop, maer die van Hol- landt ook, hoewelèe Jakob, booven de verbintenis van Gods\diers, nu reeets te vooren door diensten hadden ingenoomen, wenchten heymelijk in haer felen hem hunne bondtgenootschap te doen gelden, en een gedeelte der oorloghe in Engelandt oever te breghen. Dogh buyten alle verwachtin gh geviel 't, dat, van thonden aan nae 't ooverlijden van El- iabeth, den ouden raedt der Koninghinne, de Bisschoppen, de Magi- straat van Londen, en de cedelen, soo veel 'er by de handt waeren, Ja- kob voor Koningh uyttriopen, sonder het gefagh des Parlaments af te wagh-
HUGO DE GROOTS TWALFDE BOEK

1603.

De Koningh van Schotlandt sijt in't bezit van Engelandt.

Degefanen der Vereenigde Nederlanders wenschen hem geluk.

De Koningh van Schotlandt sijt in't bezit van Engelandt.

ten, om 't gevaar dat uytstell inhadt, en d'oopenstaende regeringshen veeltijds door nieuwe wetten en handelinghen de klem der heerichappe voor 't toekoomende verminderen. Dus is de Koningh van Schotlandt, sander teegentreeven van yemandt, in 't bezit der Engelsche kroone getreden, en d'eerste geweect, die, feedert het hegeuhen der aeloudt- fte jaerboeken tot op deecen dagh, het geheele eylandt van Britannien onder cene heerichappe gebragt heeft. De Staeten der Vereenigde Nederlanden hebben niet verlyuymt hem met deecé heverheifingh geluk te wenschen, eerft door brieven, daer nae door gefanten. Deecé sijn geweect Henrik van Nassau, Maurits broeder, toen een lidt des Raedts van Staetten, en Kolonel te peerde, Walraef van Brederooode, Johan van Oldenbarnevet, en Jakob Valk, die in dit gentschap is ooverliden.

Hunne aenifpraek was van deecen inhoudt: Wy sijn hier in use teegen- woordigh, Allermagtighste Koningh, verdeelt tusschen droefheit en vreughe; wy hebben naemtlyck verloore haer, wiens weldaeden wy zelfs niet maghtigh sijn met woorden uyt te drukken: dobgh weeder- om gekreeghen U, eenen erfgenaem, niet alleen haeres rijx, maer ook van alle baere deughden. 't Gheen wy al voor deefen door innerlyckchen vreughe, 't Gheen wy nogh outanghs, op d'allergetukkigheste tijdingh van Uw aenweerd der heerichappe, door 't uytstrijven van eenen algemeen- naften Vast- en Beede-dagh, gebeeden hebben, dat sneekhen wy als nogh in Uw byweesen, met bart en ononde, van Godt Allmantgh, dat Uwe re- geringh ghys voorpoedigh voor U selven, voorpoedigh voor Uwe nae- melinghen, voorpoedigh voor Britannien, voorpoedigh voor ons. Maer eene jacke alleen betuugen wy U, dat ghy niet gedooght, dat de Spanjaert, die den voet heeft op den nek der Nederlanders, van dea ooverbrij- dende, sijn eenen wegh baere tot anderer rijken. 't Voeght uwen Godst- dienst, soo veele faemeningen van Godtvuchtighe te rukken uyt de flae- vernyde van een bloedtderlijgh wangelooke: 't Voeght Uwe regtvoerdig- heit, eenen jacke by de Koninghengerecht voerdigt te verdaedighen: 't Voeght Uwe voorfichtighe, verre van hier te verdrijven die onderkrywers van ander rijken, die lijfeygene des Paus van Roomen, wiens vermais al 't geheenby beft ten proove gewschen heeft. Dit heeft Elisabeth gedaen, Ghy sult het uytvoeren, en des te lyghter, als die frischer kracht van jaeren hebet, manueller koelkheid, wylythischer heerichappe, een hyus geveest door kinderen. Voor een gedeleet sult Ghy hier in ondersteunt worden door onsche getrouwheit, welker voor- en teegen-poedhen hebben doen blijken, dat de Spanjaert kan ooverwinnen worden. De vreede, 't is waer, is een Christelyck goeds: maer die niet maghtigh en trouwloos niet anders dan door oorlogh is te treffen. Soo sijn alle, welker belang aan eenen verkoht is, gefsamenltyck hunne macht en hun vermoghen inspanden, hy sonda, geschopt uyt Nederlands, of, indien hy nogh dan niet wyis vriedet, gedreween uyt den Ocean, en uyt sijne ooverzichche heerschappen, 't Gheen de Hollanders en d'Engelsche gereet vold, tot eenen waeren vreede koemon, welke door gelijkheit van krachten allerbeest wordt ooverhouden. Wy bidden U, dat ghy Ooffende, 't welk haer droevigh beleghe nu tot in het derde jaer sleepeende houdt, te bulpe komt, en gebruykt de scheepen, die, door laft der Koninghine, elf in getaele, met waepenen en bijtoghght van ons voorsten sijnde, echter niet anders, dan Uwe ordre, afgezacht. Hy, op dit alles minnelyck sijne vriendschap beloovende, ontschuldighde sijn wijders op sijn verliche aenkomst tot de kroon, en dat hy in tijden en wij- le foudre stien wat beft gedaen diende: hierentuften niet ontevintende, dat hy, soo veel hem mooglich waere, voor al sijnde gedachten foudre
op vrede weten. En in der daet tusch'en hem en den Spanjaert was tot
noch toe niet vyandelijx voorgevallen: dat meer is, Philips hadt hem,
soo hy, om op den throno te geraeken, moest tot de waepenen koomen,
vanzelfs sijne hulpe aengebooden. Waer hy sijnen fachtinnighen aerdt,
sijnen huft tot allerley letteroefeninghen, daer in sijne jaeren hadt
overgebracht, gevee eer tot ruft, dan waepenen, hielden. Den Aerts-
hartogh ook voorgeevende, dat hy in oorlogh was geweest met de Koni-
inghine, niet met het rijk, hadt by plakkael verboden d'Engelschen
to beschadighen, en boovendien alle gevanghenen van dien landtaerd
vy genaelten. Korts daer aen sondt hy derwaerts sijnen gefant Karel,
Prins van Arembergh, en de Spanjaert te gelijk Joan Baptifla Taxis, om
de vrede, in 't volghende jaer geflooten, voort te fetten. De Holland-
sche Gefanten, sijnde geenen middel om dien af te sijnden, wendten
alles aen om ty te verwijlen, en hebben den Koningh hoop gegeeven,
dat ook fy, neevens hunne vryheit, souden to eenen vrede konnen
geraeken, indien de Koningh, tyjdt neemende, 't beflyt der Spanjaerden,
dat als nogh een d'uytkoomst van maer weynighge jaeren hingh, liet rij-
pen. Dit selfde deelden Oldenbarneveldt, gewoon de geheymen der
Vereenighe Staeten te handelen, naeder blijken, voortbreghende de
handt des Hartoghen van Bruinswijk, wien Keyfer Rudolf dit geheym
hadt betovertouw. Dogh Jakobs heete drift tot vrede selfs hier door
nogh niet verkoeot sijnde, hielden die van Holland enkelijx aen, dat,
foole niet eeneighe oopentlyche verkläringe t'hunner hulpe konden krij-
ghen, hen het reght deselfs nohtgans niet wierde geweyghert. Den
François, bekommert om sijne bondtgenooten flaende te houden, on-
derfeende dit verfock; en hadt dienthalven in Engelandt gefonden Maxi-
milaen van Rhoifny, Opperbewinsman sijner geldtminorlen en sijnen
gheymen Raedt. Eyndelijx heeft man dit middel gevonden, dat de
penninghen, die den François dien van Hollandt foudte verstreken
een derde gedeelte foude geflert worden op rekeningh van Engelandt,
to afloffinigh der genden, welke den François, bedolven in sijne oorlo-
ghen, van Engelandt hadt geleent. Hier meede vernooghden sijhe de
Staeten, hoewelx, door Rudolf Winwood, gefant des Koninghs van
Groot Britannien, ondertafl wierden, of ook fy in 't verdragh wilden
begreepen sijn, 't welk met dankilleggh hy gewegehert wierdt. 't Oove-
righe des jaers heeft Jakob te koft geleght aen de plechtigheeden des rijkx,
en in 't befigtighen van Engelandt, geeveende ondertuffchen gehoor aan
de gefanten van andere Koninghine, en ook sijner onderdaenen. Selfs
Tyron, hooft der weertsannelinghen in Yerlandt, heeft sijnen soen ver-
soght en verkreeghen. Raekende den Godsdiens tieren aengebragt
vericheye klaghten, weeghens tweederley soort van menchen. Pur-
teynen noemt men in Engelandt, die den ftaet der kerke aldaer nogh niet
geheel onvervalich nogh opreght genoegh oordeelen, en eene meer-
dere fuerverheit vereyschen, waer uyt den oorpronek van dien haeltij-
en naem is voortgekoomen. Deefe verwerpen veele sijcken ooverge-
houden uyt het oudt gebruyk, den rangh der Geestelijken, de plechtig-
heeden gevoeght by den Doop, en veel andere, meer in gebruyken, dan
in leerighen beftaende: alle welke fy hoopten, dat dienthalven souden
konnen verandert worden, om dat de Schotten die voor langh hadden
afgeschaft. De Roomgesinde in teegendeel breedt opgeveende tot lop
van de oudtheit hunnes Godsdiensvts, soo elders, als in Engelandt, en
hunne getrouwtheit tot den Koningh en 's Koninghs moeder, baedt,
dat hen de oesteningh hunnes Godsdiensvts, soo niet oopentlijk, 't welk
de
De Koningh nochtans in Vrankrijk den Gereformeerden gunde, ten min- 
sten heymelijk, nac 't gebruyk hunner vaelderlijke gewoonde strefloos 
wierde toegelaten. Beyde lijn hunne beeden afgelaeghen: zijnde de 
Roomsgeminde verdacht, om de mooghenheit die de Paus van Roomen 
fijn over Koninghen anmaacht: en de Koningh verbittert op de Pur- 
teynen, om dat hy door den aenhang dier gefinhtheit, onder fichijn van ker-
kelijke gefagh, in Schotlandt niet met al te grooten eerbiedigheid was be-
jeeght geweest: waerom hy hunne halfterriegh ook zel's door uytgege-
vène schriffen beueldeighde: gemerkt yder landraerdct fijne gewoonten, 
die door de goddelijke wet niet worden verbooden, vry ftonden, en den 
Koninghen 't oppergerafgh, ook in het kerkelijke, toequem. Eenighe 
faeken nochtans lijn nac hunnen wiench vaftgeest: dat geene vrouwen 
of bydone perfoon den heylighen Doop fouden bedienen, dat een al-
leen niet fonde voorfien met veme Priesterdommen; en op de 
feeden en de leere der kerkendenacren strenge plankaetten. Dogh 'tmis-
noeghen der Puriteynen bleef alleen by woorden: of indien eenighe 
beidenaers figh ongehoorvaen toonden, die wierden door afettingh, bal-
inghchip of hechten in toom gehouden. Maer eenighe Roomsgemifi-
ne met andere, graetigh nae veranderingh in den ftaet, aenfpannende, 
hebben eene faemenweering gefieme, om Arbela, maeght van Koninghi-
lijken bloede, op den thron te helpen, de hoogfhte eercammen in Bri-
tannien rechts onder hen verdeelt fijnde. De hoofden van dien aflafgh 
wierden met de doodt geftraft; en die men meélighght, en schuldhig 
vondt van dien alleen gefweeghten te hebben, kreeghen gevanghenis 
and de vreef van een naekende doodt thunner straffage, nayghende de Ko-
ningh om in fijne nieuwe reegeringen de faem van goedertieren te beha-
len. Terwijl de faeken figh in Engelandt aldus toedraeghen, beluyt 
Enno, Graef van Ooff-Vrieftlandt, die nu met de dact geleert hadt, dat 
hem light viel woorden en dreyghementer teeghen de fladt van den Key-
fêr te verkrijghen, maer dat wijders de maegt fielwe om die uyt te voeren 
verre te foeken was, de gunst der gener die in Hollandt 't meefte vermo-
ghen hadden aan te foeken, en reyf in percon nae 's Graevenhaeghe, 
alsoer hy, in 'toopenbaer en in 'tbeider, breede reedenen 't fijnerever-
schoonghagh, breede tot belwaeringh der Embdenaers voerde, als die wiften 
nogh te reegeren, nogh geregere te worden, en in hunne trouwe vlot 
flonden. Allhier waeren te gelijk de gefanten van Embeden, die van hun-
ne fijde ook groote halfterriegh betoonden; en eene oncerbiedigheid des 
et uytmunteren, om dat iedere werd gepleeght in 's Vorsten teegenwoor-
dighet. Nae langh krakeelen hebben d'Algemeene Staeten, aen de ge-
trouwheit der fleede thunwaerts geenfints twijfelende, haere vejelygh 
ieder hunne bemiddeligh veerkreet, en is onderlingh verdraeghen, dat 
men weerderijts de verbondspunten van Delffijl foudre onderhouden; de 
nieuw bygevoeghe waeren deefce: Van al 't naederhand gepleeghe fy 
eene eeuwighge veeretelheit, en de Graef, wyt kracht van 's Keyfers be-
vel, vordering niemandt ter straff. Huysen, landen, geschut, genoetene 
vruchten, en gevanghenen wordten wederfijden wederom gegeeven; 
en Enno wende alle middelen aan, dat de gevanghene blyten 's Landts 
ter oorfaecker dier misverflanden, worden losgeleten; nogh weyghere, 
de vande fladt afvaeren geene vrygeleybrieven. De Schattinghen, drie 
vijf jaarren hier beowoorens op de fladt gestelt, worden afgeschafft: 
on nieuwte uyt te vinden, gehandelt in de vergaederinge van Ooff-
Vrieftlandt. 't Reght om die te beschryven fiae aen den Graef, en, 
doe hy 't niet, aen hen, figb felven te vergaederen, en oover faeken den 
geme-
DER NEDERLANDSCHE HISTORIËN. 457

gemeenen Lande ten beften te beraadslaan. Oorloogh te verklaeren, krijgs-
volk aen te neemen, sy, sonder befluyt dier vergaeveringhe, ongeoorlaft.

De Graef houde alleen in dienst soo veel soldaten, als tot befittinghe
fijner kafseelen genoegh sy: de burgery van haer rijde, sevenhundert
soldaten t'haerer bewaarings, en sy haer toegelaaten de stadt te sterk
met werken nae haer welgevallen. 't Krijgsvolk werde onderhouden by
d'ingesetenen van Ooverwes: de koften der werken vullen over de freede-
inghen, en alle goederen binnen de stadt, worden omgeslagenh. Al't gebe
binnen den omrek der werken legh bessooten hebbe met de stadt het zelfde
reght. Den Raedt der stadt kiefe de magiftraeten, de Graef bevestighe
humble keur. Als de Graef en 's stads gefanten in dese punten hadden
bewillight, was 'er nogh overigh, dat de geheele magiftraet en de Sten-
den van Ooýt-Vrielandt de zelfde met hun goevertunk bekraghtigheden:
't welk voorwaer te gescheiden ftoone, infonderyt door dien den aedel
was verveert voor oorloogh, uyt vreefe voor 't bederf hunner landen; en
d'Algemeene Staeten hadden derwaerts gefonden, om de draelende der
toe te brengen, fijnde ook het grootte gedeelte der befittingh daer uyt
trokken, om de facken een vreedsfaemeer weefen te geven. Maer
Enno, van 's Keyfers weeghe, genevlyt met nieuwe hoop, veranderde
van gedachten: en ook vierdt'ner niet geefweeghen, dat verbonden kracht-
teloos en van onweerde moefen gehouden worden, welke 's Keyfers be-
fluyten te niet deeden, milfaeden vergaeven, en gemaghtighen, in weer-
wil des Keyfers, te vettigen eene stadt, waer over hem 't reght van
Oppeerheerfchappy toebohore. Korts daer aan fondt Keyfer Rudolf,
niet weynigh geftoor, om dat de facken van Embden, door uyt海鲜
sche bemiddelingh, vierden afgedaen, aan de Vereenigthe Staeten Maxi-
milaen Cochy, die, nae de Embdenaers swaerlik beschuldighe te heb-
ben, verhaelde de oorfakaen, waerom de Keyfer, voor langh bewooghen,
en anderen, en ook den Vereenigthen Staeten selse hadt verbooden, den
weerfpennelinghen enighe hulpe te doen; en dat noghtans sy de stadt
met hun krigsvolk beftet, den oorloogh ten platten lande aengevangeh,
yvoorever gepleeght hadden, schaenden en ongelijken, die de Keyfer wel
ernstelijch belalte te vergoeden: daerenbooven verhaelde hy van fluk tot
fluk de punten, die in 't laetsche verdragh onredelijck scheenen. Waer
daer op de Staeten, hoewel met te groot eene verwantheyt aengefprooken,
feeditgh antwoordhen: Dat Enno uyt eyghen wilde tot hen gekoomeh was,
uy eyghen wilde hadt dit verdragh gefloopt, en men niet gewoon was
yermand quaeld af te neemen, dat hy sijgh beznerfligt hadt, om de ge-
soellen fijner naeburen te besleghtten: dat men voorts van 't Delfsyhs
verdragh, 't welk ook de Keyser sijgh hadt laeten gevallen, soo weynighmen
immers konde was afgeweken: dat se ook hun krigs volk in de stadt gefon-
den hadden, niet om den Keyser te verongelijken, maer op dat de Span-
jaert, die, by de pays van Veurisn, 't reght op de landen van Oover-
seems voor sijgh hadt wytfondert, hen in 't besetten eener stadt, gear
geleeghen om dien van Hollandt afbrek te doen, niet voorquaeme, en die
telijck het Duytsche Rijck ontvoereende. Dat hy dierwijfe Uitrecht,
dierwijfe Gelderlandt, en andere oover Rhijn, dierwijfe Mieen, ja zelfs
die tot het Rijck behooren, cirtjts hadt ingenomen; en noogh onlangs
Kamerijck, sonder dat sijgh yermant daer teegen verfette. Dat se, niet
sonder reeden, verdacht hielden de booden en brieve, die van Enno aan den
Koningh en de Spanfche Oovertien been en weeder liepen. Neevens dese-
fe beleeftheth van woorden wierden vereergern hen gedaen aen den Gefant.
Maer ten Embden was nogh alles vol haets, vol arghwaen en wanorde.

Mmm

En
De Spanjaert neemt en verkiët Wachten-donk.

Waar de op de soldaeten aan 't üyt sprunghen, en, de brugghen needergelaeten hebbende, hunne krijgsegeleghen, die, gevaeren over de Niersfroom, sigh niet verre van der verborghen hielden, inhieten. Dogh de beestinhgh der fladt, oneageßen 't inneemen des kafeels, en 't van-ghen hunnes stëévooghts Rhôven, bechansfte sigh daer teeghen, en verveigheighde 't geëchut. En juyft was 't gebeurte, dat twee vaenen Hol-landtichu ruuytery op buoy quaeuen aenrijden, die, verneemende 't ge-rught, ter öftene binnen setten, en, van stönden aen hen onderßant van kriëgsvolk uyt Rhijnberken Meurs gesonden fijnde, 't kafeel befluy-ten, met geweld aëntaffen, en, wijl 't gebrek an lijftoght hadt, ten festen daeghe wederom verooveren. Niet langh daer nee heeft Gröbb-endonk, uyt hinderlaeghen in de Kempen van Brabandt, met een min-der gental aëngéstaft vijf vaenen peerden van Mauritgs, en omtrent eeven-tijgh derfelver verlaeghen: vée ruyters en peerden fijn hem in handen gevallen, dooverighge 't met de vlught ontkoomen. Dogh de fchaede van dit ruuytergevght, is door een veel yrstteekender fëeghe te waeter betaelt gefet. Want Frederijk Spinola, verdrietigh oover eene glory-loose leedigh, en, door eene grootmoedighe dapperheyt, duldloos, blackende om sigh eenen naem te verooveren, daer toe eenen aënflagh maekende om eene roof in Zeelantd te doen, bemant acht galeynen, en vier kleyndere fcheepen, behalven eene meeningh van roeyers, metuyt-geleësf soldaeten gelijght uyt het leegher voor Oostende, en, met een faghterde vordeelighge windt, uyt de haeven van Sluys gelooopen, en tuf-chen de banken doorgevaeren fijnde, en 's yrantds scheepen in 't gesfit gekræeghen hebbende, verkiëft sigh in oopene fée een bequaeme plaets om flagh te leveren. Drie Zeetuiche oorlogfscheepen, onder hunnen stëévooght Joost de Moor, daerenbooven twee galeynen, een Hollandtiche en een Zeetuiche, læghen op hunne gewoone waght voor de haeven. Vier van deësf, selfs nae hen toefëttende ('t vilâje beneed indt geëcht leggende), was wat te verre van daer, en kon geenhen aënder dient doen, dan met schutgevaer) is Spinola eerft, met een groot geschieuw, ëen boordt ge-koomen, nu 't een, dan 't ander beettend, naer dat de kans op elk figh schooneß opdeedt, en met mußkettern dapper op hen losfende, fijnde boov-en windt, en in getal van scheepen en soldaeten fterker. Want op de Hol-landtiche scheepen waeren niet meer dan esentartigh soldaeten uyt de bejet vendelven van Vliissinghen, die mußketten tot hunne waepenen hen. Dohg 't scheepsvoor, dat uyt de aerdt wel aen den man wîl, queet sigh dapper, nu van naëby, dan wederom van verre, met gesëchut en waepenen, met piek en deëghen, om hunnen vyandt te rëeffen, fijnde
hen door den rook het uytvght benoemen, en de flagh figh als een naght-
gevegh rttooneende, tot dat Frederijk zelfs, te stout in 't aghterfte van
een der vyandtjijke scheepen te bespringen, met meer dan ene wonde
afgemaakt fynde, en nevens hem booven de driehondert andere, behal-
ven meeninge gequetften: en ook hunne geleedene schaede een gebrooke
riemen, den Italienen eerst de hoop der feeghe benoemen hebben: waer
by figh dan ook heeft gevoeght de vreefe, datfe, door 't aenkoomen van
een meerder getal scheepen uyt Zeelandt, van alle kanten moghten be-
flooten worden; waerom te in ts andere nae de haeven loopen. Door
deele feeghe der Zeeuwen, behaelt met kleyn verlies der hunne, gemerkt
dit dikker en fwaerder gebouw hunner scheepen, die met muskovetchoo-
ten niet foo light te doornaeghe nella, is den grooten schrik voor deeffe
scheepen, hen in 't eerft niet te wel bekent, t'ecenmael verdweenen,
fynde nu ondervonden, datse, zelfs by flitte, konde overwonn wol-
den. Tot in 't midden van den Soomer wierd'teernietgeoorloght dan voor
Oostende, om dat die van Hollandt, niet hebberende ontfanghen de hulp-
troepen, verwaght uyt Engelandt en Schotland, figh genoechenden met
hunne eyghene grensen te bechermen; en den Aerts hartogh voorheb-
bende Rhijnberk in te neemen, en oover Rhijn te trekken, verwaght te
tijne nieuwe aneelaeghen nieuwe troepen uyt Spanjen en Italien, onder
't geleyde van Ambrofio Spinola, daerenbooven voetvolk uyt Uytich-
landt, en nuyttery uyt Lotteringhyn. Nae d'aenkoomst van deepe, geeft
hy, Spinola voor Oostende laetende, Frederijk van den Berghhe feeven-
duyfent voetkneghten, en drieduyfent peerden. Dan fijnen voornaem-
ften laat was, de myutelinghen, geweekhen binnen Hooghfracten, daer
uyt te lighten. Dit hart Philips bevoelen, soo om voor 't teegenwoor-
dighe tot verfeerkerth, als in 't toekoomende ten voorbeelde, te die-
nen; en op datse, de waepenen elders heen gewenst fynde, niet in d'ont-
leechighde plaatften eenen inval deelen: en maer onlangs, de provincie 
van Naemen geplunder, het fteedtjen Judoi de vermeeftert, en den flo-
voogh van Karpen gevanghen genoome hebbende, waeren feyligh en
met rijken buyt te rugh gekeerd. Die te Hooghfracten hyuysheelden
oeffenden een fceer strenghhe krijgstucht, en welke wettelijke soldaeten wel
ten voorbeelde neemen mooghen. Stip hielden fynne waghghten: uyt
de kleederen, of met befloote kaemer, laepeen te geen, was ongeoorloft:
de vrouwen wierd hun verblieft buyten 't kaefel gegeven: onderlingh
veghten, geheym gevperek, of kunsfchap door brieven, te houden, was
den hals. De wetten wierden door 't traften fonder genaade bekrachtigt.
Als fy verftaen hadden 't belege dat hen dreighde, fenden fte een de Staa-
ten en een Maurits, verfoen en verkrijgen onderfalt, mits belo-
vende gelijkelijk teeghen den vyandt te fillen veghten; met betuygingh
echter, datse met hunne geveghhen naer hun goedtucken verfonden te
handelen, dewijl het gewoonelijken krijghsgebruuyk tuffchen vyanden,
noopende 't loosen der geveghhen, aen hen, als overloopers, wierd
geweeght. Achthondert van de hunne beflyuften fynne binnen 't kaefel:
d'oorveigh fte getaele van vyftienhondert, en booven de duyfent peer-
den, verwaghten Maurits. Dees verwittigt, dat de Graef van den Ber-
ghe nu reets voor Hooghfracten was aengekoemen, en 'tkaefel vyand-
tjlik begon aen te taften, rukt in aller yl weynigh min dan tienduyfent man
te voet, en drieduyfent te peerden, uyt de Winterleeggherghen, en trekt
in haeft nae Geertruydenbergh. In welke ftae een droevyghschouwspel
is voorgevalen, fynde de Franfois en d'Engellchen, landtaerden die
ceuwigh teeghen elander yveren, uyt een krakeel tuffhen hen onder-

Mm m ij

1603.
Frederijk
Spinola
wordt in een
scheepslont
voor de Ver-
enrigde Ne-
derlanders
verklaegen.

Welke Maur-
ris te helpe
komt.
hunheen, vernoemde Phillispauwhe, de eyveren, nijten nae Herenthals.

De Graaf van den Berghe weegheren-de flagh te leeven, wijkt nae Herenthals.

1603. lingsch aen 't horten geraekt. En nu reets begonden geheele regementen in geveght op te fluyven, eenighe doodt, veelhe gequ tert fijnde; en Bethune, Kolonel der Françoischen, selts begeeft figh, om 't geveght te weeren, midden in 't gedrangh, daer hy met een musfketkoehgel, die hem 't leeven kotte, doorfchooten fijnde, de gemoederen der lijner geweldig had onttreeken. Ter naeuer noodt heeft die teegenwoordigheid en het tuftenpreekten der Naflausche Ooversten en des Prinsen dat heyllos geveght, 't welk op een vreeslijk moorden was gefschaepen uyt te koomen, konnen ðeheyden. Hier van daen sijn die troepen van Maurits, veraca met de muiytelinghen, gelaenentelijk voortgetrokken: een nieuwe voorbeeldt van soldaeten onder eenen frijdighen ecdt staende. Tufschen de heyde en 's vyandts leecherplats liep een beekjen, omringht met eene ratte grondt, 't wolk de Graef van den Berghe, 't figh uyt mitsverflant, 't figh va Maurits aenkomft niet verdacht, hadt verfuymnt te befeften. De Prins hebbende sijn krijgenwoord en gelsucht, oover bruggen geſlaeghen in alleraeht, doen oover terren, vertoont sijn leegter in flagchterorde. Doogh de Graef heeft figh binnen eenen waeghenborgh, en 't voordeel der plaetfen gehouden, belaetende alleenlijk eenighe ruyters uyt te trekken, waer op kleyne fhermutfelinghen volghden. Ook vondt Maurits niet geraedt 't geheele leegter van den vyandt een te taften, al eer hy ten vollen hadt ondertraen al 't gheen of hem of den vyandt ten voordeele ftrecken konde. De Graef van den Berghe, beducht, dat hem, booven andere ongemakken, den toever moegt worden afgefeneed, verfendt, by duylerten nght, eerst sijn gefhurt en vervolghens sijnhe foldeat, nae den kant van Herenthals, behoudende onderfusschen sijnhe waghten teeghen den vyandt, om sijn in fijne terren te mislyden. Maar soo heeft de dagh sijn opfiet hadt ontdect, sijn die 't kafteel inhadten d'eerste in 's vyandths achterhoede gevalhen, alwaer onder andere wierdt verflaeghen den Heer van Rhofne, soon des Maerfchalx, befaemt door Vrankrijck en Nederlandt, toen selts bevelhebber oover de Lotteringhie troepen. Maurits selfs ook gefint en veerdig om den vlughtelinghen te vervolghen, wierdt verachtert door een ander beekjen, 't welk meede befswaerlijk was te doorwaedten, en boovenden door een engele en diep onder waeter flaende ftraet: met de ruyttery echter voor uyttrijden, vindt hy, dat de vyandt, die al te voreen die engele ftraet was doorgetrokken, sijn leegter op sijn heyde hadt in flaghorde getelt. En hoewel sijn van Hooghestraeten, soo uyt wraeksucht, als uyt yver, om hunhe nieuwe vrienden proefstukken hunner dapperheit te geveen, blackten van hitte om aen den man te koomen, dacht hem noghtans niet geraedten, een leegter, dat in soo wel gefchikte orde was, aen te taften fonder gefhurt en vōtvolk, dat langefaem volghde, om dat, booven de ongemakken van die foberighe weghe, het weeder, vermenght met donder en blixem en geefadighen reeghen, hen teeghen veel. 't Belegh opgebrooken fijnde, heeft Maurits sijn stewelijck in 't midden der muiytelinghen begeeven, om door fulk een openhartigh vertrouwen hunhe trouwe nauewer te verbinden. Hy hadt in den sijn, terwijl hy met een gedeeltie van 's vyandts troepen was verfterkt, 't belegh van 's Hartoghenbocht, 't jaer te vooren, om de felle Winter, naegelaeten, andermael te hervatten, fletten de alleen sijnhe hoop in de veerdigheid, indien de ftaat, ontbloedt, gelykhe was, van belettingh, schielijk kon berent worden. Maer de faeke ter vergaederinge der Algemeene Staeten gebragt fijnde, alwaer die van Zeelant aenheidelen, om den oorlogh in Vlaende te voeren, en teen lachten aen 's Prinsen goedvinden getelt fijnde te doen, 't gheen hy ten
ten meesten oorbaer van den Lande foute oordeelen te behooren, liepen 'er onder des acht daechen verlooren. En hoewel de troeven des Graeven van den Berghe nu gereet waeren, en verterkt, om hoedanighe aen-
flaechen ook te werk geltelt wierden, oover rugh te werpen, is men
echter by het voorigh opfèt gebleeven, niet foo feer op betrouwen van
der steele te fullen meefter worden, als om dat men raedstamer vondt
den vyandt door vruchteloof arbeidt op te houden, dan elders, met
ontsereere uytkoomst, tot verdaedigingh van 't fijne genootséek te wor-
den. Eenighen voerde de hoop nogh verder, dat de burgery, uyt
weëfin in den oorloogh, of van fijde veranderen foude, of het daer toe
fien te breenghen, om als onfiijdighe, nogh te vreeven, nogh gevreeft te
worden. Derhalven hebben, nu reets diep in de Soomer, de Prins
figh in 't dorp Vucht, die van Hoogfhtraeten figh te Vlymen, op de
wegh nae Heufden, needergeflaechen, een tuftenfcheydingh der
twee leegherplaeten vry verre van den anderen. Strax den derden dagh is
degraaf van den Berghe tot ontfet gekoomen, die figh, daer de ftaad
open was, fijnde bosachtighe plaeten, in het dorp Dalem, verterkt,
en schaften teeghen Maurits aan opwerpt. Dees in tegendeel vever-
dicht fijne werken en geschet, ter plaetse, daer de grondt te midden
hovelachtigh opfligt. En veel tijds is 'er flauwvlijk met fchieten of
schermuffelen doorgebracht. Eyndelijck is de Graaf van den Berghe te
raede geworden belettingh buyten de ftaad te legghen, op de wegh, die
van Vucht nae Vlymen loopt, met deefse hoop, dat hy, den toegangh
uvt Maurits leegherplaete nae die der mytetelingen van Hoogfhtraeten
afiindende, de gelegenheit des te schoonder hebben foude, om teeghen
d'een of d'ander der gefcheydene yets te waegen, of hen door gebrek
van leevensmiddelen, die uyt Heufden in 't leegher gevoert wierden,
genootséeken de beleegeringh op te breoken. Deen laft wordt gegeeven
aen den Marquis della Bella, Kolonel oover d'Italianen, en daer toe
tweeduyfent foldaeten, 'tpuyk uyt verfchyede regementen. Met deefse,
by naht, buyten de ftaad omgetrokken fijnde, bechvanste hy figh,
opworpende een werk van aerde en rijsbitten, 't welk reets tot de hooghte
enes mans lengthe was gevordert. De Prins vry fpaeede en eerft diep in
de naenaght hier van gewaerfhuwt, rukt met de vuerighfte fijner fó-
daetten, die hy yder in 't befonder tot een proefstuk hunner dapperheit,
in eenen frijdt niet min swar dan nootdäckelijck, opwekte, in aller yl
derwaerts. d'Eerfte, die op 't werk met groote wakkerheid aenvielen,
ijn geweest d'Engelsche, die met geen mindere wakkerheid wierden
afgewezen: de Françoïs voors daer op met blackenden moede aen-
dringhende, beisweek de vyandt, die, 's ftaads poorent geflooten, en
vervolghens geen uytwegh om te vlughten, nogh eenigh he hulper rondtom
hen vindende, met hunnen Ooverften verlaehten, of in d'omleggende
mocraffen verwolghen, en ten getael van hondert en vijftigh gevanghen
wierden. Juyft om die zelfde tijdt was 't gebeurt, dat den Aertsartogh,
voor Oofende, gefint de vyromoeddigh gisterdóldaeten in 't uytt- en in-
loopen van de haeven, door bittere ftraffen, te beteughelen, in handen
kreegh een schip, dat aen de grondt was valtgeraekt, en daer in twaelf
foldaeten, alle fiecke, die hy gelijcklik ter galghe doeme; voorwende-,
dat hy niet te lande, maer te waeter, alwaer men geen recht, nogh eenigh
verdragh van oorloghe aenfagh, waeren genoomen. De tijdingh hier
van in 't leegher gebraght fijnde, oordeelde Maurits, dat soo verwoode
daedt, die met den oorloogh ter fee geen gemeenschap hadt, gelijk vy-
den gemeenlijk geerne fien, dat 'er van weederfijden oorloghs regten
Mmm ij

Maurits
hervat het
beleggh van
's Hario-
gheenloofb.

De Graaf
van den
Berghe
koont tot
oontse.
HUGO DE GROOTS TWELFDE BOEK

worden onderhouden, door gelijke wreedheid bevoor-
den, en belaft, uyt het geheele getal der gevanghenen, twaelf, dien het
door getrokke briefjens te beurt foude vallen, op te hanghen, schenken-
aan eenen der fijner, uyt meedelijden fijner teederen jaeren, ‘t leeven;\nhoewel’er waeren die oordeelden, dat fulk een fchenden van het heyliigh
reght der verbintenissen, niet alleen door ‘t straffen van een gelijk, maer
van een dubbel, getal beoordele geboet te worden. Voorwaer een
droevigh schouwspel, en dat onder de onheyen der oorloghe niet dient
verweeghen, te zien, dat eedelmoeidigh jonghelinghen, en die fulx in
gen eenen deele verdient hadden, met een fiderendert gelaet, met een tril-
fende handt, vervallen tot bidden en fuchten, niet foo feer de doodt,
dan die fchandelijke wijfe van fierren vreefende, hun noodlott, opge-
footen in ‘t papier, handelden en befighthden, om oover eens anders
midlaet of gedomt, of, niet beferhermet door hunne onnoofeligh, maer
door een blindt geval des gelux, te worden vrygesprooken. Een noght-
ans is ‘er gevonden, foo oovergeve reukeloos, dat hy, door sijn geluk
verlopt, en van een ander omgekoest, in diens plaetse figh noghmaals in
gevaer van ‘t leeven fteekt. Maer die van binnen weerken figh niet
anders dan met fchieten, en ‘t is gebeurt, dat een selfde schoot den
Marquis Malafpina en Olivier van den Tempel, die van Maurits nae de
leeğerplaetse te Vlymen reeden, beyde de seenen weghnam. Malafpina,
wiene Albertus in beraedinghen van oorloghe veel gebruuykte, onlangs
door die van Hooghstraeten gevanghen fijnde, is, verminkt van lichaem,
by ‘t leeven gebleeven: Olivier aen fijne wonde geftorven, nae dat hy
aen de fijfer de Staeten wintigh jaeren langh gediend hadt, fijnde doemmaels
‘t Hooft der felver krijsgraeckt, en daerenbooven tot dien tijd toe dien
die van Hooghstraeten gegeeven, om hunne toghten en uttspoorigheden
door reeden in te roomen. Nae deefèn is Albertus felve in de stad
gekoemen, en de geheele gefchaeopenheit des beleghs ooverfende, gewaer
geworden, dat Maurits volk een werk, van aerde in ‘t vierkant, light
opgeworpen hadt, niet verre van waer della Bella onlangs was gesniej-
velt. Als den Aertshtarugh hadt gefeugt, dat hem die fiercke nodigh
was, (gelijk se hem inder daedt van sonderlingenh dienst foude geweeft
hebben) wierde dat woordt opgevat, en, door een ooverlooper, aen
den Prins bekent gemaakt. Nae verloop van ettelijke daeghen, wey-
naagh voor den daeghereaidt, is ‘t geweldt, dat men aen verfcheyde oorden
goedt geveyns te fullen baeren, aengevalen op de plaetse, daer ‘t inder
daedt gemunt hadden: en Maurits van fijner fijve verfuydme niet met
een fierke maght der fijner en der mytuylingen van Hooghstraeten der-
waerts heen te trekken, fijnde ook door ‘t opfeeken van vuuren gewaar-
schuwt van ‘t gevaer aen dien oordt. De dagh ontdeekte een nieuwe
beukery, geplant teeghen de ftercke aen, en even andere flukken die van
de wal en ‘t bolwerk van gelijken derwaerts aen schooten, waer door de
fijden der beschanfingh, allerweeghen getroffen, van een fcheurhen, foo
dat de soldaat figh in hoolen der aerde verberghde. De Prins noghtans
heeft ‘er figh vervoeght, en fcherpelyck gebooden, dat niemand, op
verbeurte van den hals, hadt fijnen poft te verlaeten. Te gelijk bezet
hy de kant van de graut langhs met mufketten, en belaft uyt het leegh-
ter te haelen drie flukken gethuts, met welke ‘t geweld der vyandijcke
wierd aegfchedt, en de beformers op de vlucht gedreeven, achterla-
tend hunne fchuytijens, die fe, om oover de tuissenleggenende moerac-
fen te fetten, meedegebragt hadden: ter naeuer nooft konden fe ‘tge-
schut weghslepen; bijlen, rijsboffen, horden en andere werktuyghen
t’hun-
t' kunnen ondergantihr bereydt, hebben Maurits soldaeten weghgenoomen, en tot wederopmaakking en vergrooting hunner Sterkte aengelegh. Den Aertshartog, welke reeden de voornaemstl sijnes aenkoomens aldaer was, figh gelaetende verfeheydene aenlægehen teeghen den vyandt voor te hebben, belat drieduyft soldaeten, onder fchijn van die teollen doen deurtrekken, binnen de stadt in beffetingh te blijven, waer uyt reessen klachten der burgther, die figh berepien op een verdragh nu twintigh jaeren achter den anderen onderhouden. Dogh den nootdwrang en de vreege voor straffe heeft ftilte gemaakt: waerenbooven dicht aen de stadt is gebouwet eene vesting, die, fonder den naem te gebuyren, voor een kaltecel soude dienen. Omtrent het aennaederen van de Winter, de weeghen, moarsfigh van grondt, alom onderloopende, fijn beyde de leeghers van daer gefcheheyden. Den muytelingen, die dit jaar treffeli- kken dient gedaen hadden, biddende, dat hen, voor Hooghfracthen, een andere verblijfplaets, bequaen om hunne meanighe te herbergen, en tot buyt beeter gelegen, wierde aengeweelen, heeft Maurits, nae dat oover die faek by de Staeten langh geheel geweest was, uyt figh fel- fen Graeve, cene ftadt die hem tooschoorde, ingeruymt, met bedingh, datfe binnen de wallen, in de voorsteden, en omleghende schanfen en Sterkten fonder den inwoorder eeneigh ooverlaft aen te doen, te leen- vallen hadden. Ook is 't verdragh te vooren met hen gefloten, naeder beveftight, aengaende 't verdeelen van den buyt, en dat de landen der Vereenighde Staeten, noch des Duytfschen riijx, fouden eenigh geweldt aanuen. Soo langhe fy met Albertus niet verloovt waeren, beloofden fe dapper met met yver te dienen, foo noghtans, datfe hunnelegher befo- dieren, van delven en flormen verchooint bleeven, verloovt fijnde foudenfe Graeve ooverleeven, en Hooghfracthen weeder inneemen: op deefe punten hebben fe eedt gedaen en gyvelaers geleevet. Ein fulxigeweeft het beloop der fäcken in die geweven, als daerentuffchen voor Ooftende d'oorlogs konften en de kolten van weederfijden om strijdt ge- weldigh aenweiflen: gemerkt, die Winter verlooopen fijnde met fwaere flormen, die nu gene, dan deefe, nae dat de windt de fce hadt opge- jaeght, meer of min befaechheidhen, in 't midden van de Lente, uyt het leegher eenen form op alle oorden van de ftaet gedaen is: en als de verfaedighers figh teeghen een geweldt foo wijdht en fijdt verprefteid te fwaak in getaele bevonden, heeft de vyandt ingenoomen drie werken, niet te wel befet, die, als gesheght is, geleeghen van achteren de stadt, nae de landtijde, door 't tuffchenloopen van waeteren, daer van afgechehey- den legghen; en den uyftval, dien de beleegherde, weynighe dae- gen nae, op de selfe plaeten gedaen zijn, is vruchteloos geweeft, fijnde de vyandt aldaer verfterkt en maghtigh. Dogh andere werken, niet feer groot, die de beleegherde oover de Geule hadden, fijn teeghen den aenval van Buquoy gelukkelijk verfaedicht. Toen ter tijdt hadt het opperbevint in de stadt Frederik van Dorp, in wiene plaetfe is ge- volght den Heer Charles van der Noot. Omtrent ten midden van de Soomer is voor Oostende aengekoomen Ambrofius Spinola, die beloofft hadt, dien fwaeren en by veel een gewaurnoopen arbeidt teullen ten eyn- de brengen, wen hem 't oppergetaagh 't leegher wierde aenbevoelen. Belooffe nogh verwaent, nogh ydel, maer, volghens berigght en aenwijn- singh der gener, die en de plaats en den oorlogh kenden, was 'er, nae met ophouren van rijnboffen eenen weggh door 't waeter gevoonden te heb- hen, alleenlijk tijdt en nyverheit van nooden, om 's vyandts werken 't een nae 't ander wegh te rukken. Hier in bewillighde Philip des te ligh-
1603. lighters, om dat hy, booven de uytteekende deugden sijner verhevene ziele, waer van hy nu reets ontwijfelaere blijken hadt gegeven, aanboodt den benaauwden staet der geldmiddelen op die tijdt, ook met sijne eyghene goederen, te baet te koomen. Vinnigh praemde hem in teerit een bittere afgunst, en dat hy een Italiaen, en maer een nieuwelingh in 't oorloghs ambacht, onder soo veel Nederlandtische en Spaensche Heeren, te gelijck oover de krijgsmacht en de penningen het bewindt hadt, die hy echter allengskens door eene waekende nyverheit op alle flaecken, en door de wijste en voorzienshite in raet te volgen, heeft ooverwonnen. En hebbende van ftonden aan afgest. die by de geldhandel hun voordeel gedaen hadden, wierdt door sijne voorzorghe in 't verschaffen der noodighhe penningen, hett ooverloopen en de mytteryen voorgekoom. Daer beneeuvens hadt de hoop van belooninghen derwaerts aan geloekt vermaarde vernuftelinghen, welker uytmunten de naeyver nieuwere krijgsvonden en kunstwerken heeft aan den dagh gebraght; en den dienst der gener, die de gevondene hadden uyt te voeren, was, mitsseeckeren loon, des te gereeder. En niet minder bleek de dapperheit of de schranderheit der beleegherde. Om 't steygheren der leevensmiddelen te koomen, wierdt gelaet d' eetaereren ooplyck te koop te ftel. Onvermoeyt was hunne geftaedigheit in 't waeken, somtijts ook gebrak hen geen koenheit tot uytvalven: daerenboeven wierdt al 't gheen of geweldt van vyanden of der fienebaeren hadt omgeworpen door eervaere werkmeesters weeder opgemaakt. Nyver was de naeue forgie der geene- en heelt-meesteren in 't verdrijven der befmettelijke sfeckten, en wat wonder was het, onfteecken onder foo groot eene meeninghe van troe- pen, befolooten in fulck een engte, onderworpen soo veel wonden, soo veel flouvens en arbeydtens; een gedeelte der siecken ook wierdt uyt de stadt gevoert. Maar ook behalen, behalven de gloeyende koeghels, de nieuwe vonden van handtvverwerken, 's vyanden hout- en rijs-werk, dat door de hitte was verdrooght, niet weynigh bezchaedigt. Den voornaemsten arbeidt der beleegheraers was beeligh in 't maeken van vlotten om gefchut te draeghen, bedacht door den Romeyn Targo, van wien wy elders gefprooken hebben, een man van schrandere geeft, maer onerwaeren in den oorlogh. Deefte wierden wel van de linkerfijde, daer de fee min- der geweldt baert, door 't gefchut niet verre van daer geplant; maer van de rechterfijde, daer de Geule is, door musketteren, die wel niet soo vinnigh toedronghen, doeg veeltijds door 't geweldt der fienebaeren, uyt een gefchokt: gemerkt de flaecken, gevlochten binnen in de rijsbossen, eerst door 't flaecken der banden, daer uytsehlen, en voorts al oooove- righe ftoffe, 't gewigt dat haer aan een hieldt vervallen fijnde, weghspoeloel. Dit echter schrikte Spinola niet af in plaetse van deeehe andere te doen maeken, en in meerder getal, d'ervaerhenheit der schaeden selve hem nieuwe weeghen tot versterkingh aanwijzende. En den dijk van Buquoy allengskens gevordert fijnde, is geooght, dat de schepen om kriegsvolk, gefchut, bukrydt en lijfotght daer binnen te brenghen, nu beivaerlijk in of uyt konden: eenighem somwijzen aan de grondt valgte- raet, of, was den romp door geweldt van fheten in ftekkhen geelae- ghen, in fce veronfronden fijnde. Teeghen 't fheten der beleegherden dienen de beleegheraers sijgh ten deelen van den naght, ten deelen wierden, 't waeter de werken van aerdere vernielende, dwarise rijghen van paalwerk en rijsbossen, alsfe die op weyligher plaatfen hadden gebouwts, daer nae op tonnen van onder vlootende, aengevoert. Dogh in Spajen by den Ko- ningh, die, weynigh erwaeren in bedrijf van flaecken, de meesthe veel eer naer
AMBRÓSIUS SPINOLOA.
MARQUISS VAN VENAFRO.
HARTOOGH VAN SANSEVERE, etc.
Veldtoeverste des Konings van Spanje in de Nederlanden.
naer eens anders, dan naer eyghen goedtunken beschikte, wierden d’oude raedtsflaghgen geacht booven de nieuwe, weederom de nieuwebooven de oude, naer dat yeder geflagh in ’t raeden hadde, of d’uytkoomst de hoop was dwars gevallen. Men vondt ’er, die feyden, dat ’er eenen bijsfferen misflagh was begaan, toen men de Hollanders den handel op Spanjen hadt verbooden, waer door men hen, eene volk makhtiger te fe, reeden gaf, om de waeren, yf soo maaer gewezen koomende, tot t’eeuwenmael nieuwe, en voor deffen ongeboorde schaede van Spanjen, yf de Indien selve te haalen, of door de waepenen te foeken. Hoe veel wyffelijker hadt zijnen waeder, door dien onderlinghen handel der volken, de hoop tot vrede aengehouden, hebende, t’allen tijde wanneer ’t zijnen dienst moght worderen, in sijn geweldt een makhtiger vloot scheepen, uytgerust zelfs door sijne wyanden? Dat wen men een middel focht, om de teegenwoordighe onheyen te reden, de toekomende te fchuiten, men dien van Hollandt moest beneemen eene noodtzwanghe die hen alleen de kien hunner krachten deede blijken. Deffen raedt, die in figh felven niet ongerijmt was, heeft de gierighet bedorven: gemerkt den handel, by plakkaet weeder oopen gefel, met soo groot een belaftingh wierdt befwaert, dat, booven de oude reghten, weynigh min dan een derde van den prijs der waeren, naamelijken dartigh ten hondert, ten behoeve van ’s Koningsh inkoome in moefte betaelt worden. Een belaftingh, niet alleen oover de Hollanders, maar oover alle volken, op dat de Hollanders onder geenen anderen naem fouden schuylen, en uyt befondere redden van haet teeghen hen, door welker hulpfe men geloofof den oorlogh wierdt gaende gehouden: alleen was vrydom gecgeeven aan die in de landen der Aertshartoghen, of in de Middellichten see fouden ingebragt worden. Voor de Hollanders was ’er in ’t befonder dit bygevoeght, dat hen ongeoortoof fheee eenighge waeren by hen gemacht in te voeren, of ook yets voor diefe uyt of inbrachten hunne ouvcheiden te betaalen: daer beneevens wierdt hen belaft vrygeley brieven der Aertshartoghen te neemen. Welke swaere en onreedelijke punten niet alleen geen verooghen gehadt hebben op de Vereenighde Nederlanders, maar ook den Konigh van Frankrijk hadden bewooghen, eerst gelijke belaftingh den Spanjaerden op te leeghen; daer nae, als hem dit niet wraex genoeg hechen, allen Francôfien, soo langh t’plakkaet van Philips foudte ftant grijpen, den handel op Spanjen te verbieden, verbeerde der goederen; en korts daer nae, op den hals. Maer geen gelukkigher uytflagh heeft gehadt cene andere foort van geveynsche goedertierheden des Aertshartoghen, waer door hy allen, die, geweeken uyt den lande, hun verblĳf onder den vinand hielden, en figh aan geene andere midaet schuldigh vonden, vergunt heeft veylijgh weeder te keeren, be loovende daer beneevens, dat hunne goederen, diefe eertijts hadden be fecten, en toen in de breukkaerm berufen, hen fouden weederegegeeven worden, blijvende hen noghtans benoemt ’t reght om die te mooghen vervreemden. De woorden deces plakkaets, waer onder veelle bed drieheryen schuylen, en dat aldaer alle Godsdiens buyten den Roomfchen wierdt gefraft, hebben niet weynighge, andere om dat fe nu reets gefeeten waeren, en in Hollandt fceckerder winft deeden, te ruugh gehouden. Van de Duinkerkers leedt men eenighe, den geringhe, fchaede, fijnde onder andere tot van de Teemsfroom weggehaelt eettelijk Hollandsche scheepen, welke de roovers, vaerende onder vermeende vlagen van bondgenooten, hadden bedrooghen. Maer in teegendeel fijn door d’Ooffindifche maertichappy derwaerts gefonden dertien scheepen, Nnn onder
onder 't beleidt van Steeven van der Haghen. Van de Staeten, onder Paulus Kaerden, ses andere, om de kust van Brasil te plunderen. De Winter was ruw en ongestuymigh door meenighvuldighe stormen, door welker heevigheit in de Schelde vervoort, en niet verre van Antwerpen gevonden sijnde een walvisch, het gemeen, geneeghen uyt de minfte toe- vallen voorpellinghen te trekken, om de nieuwigheyt der faeke, floffe tot praeten verfchafte. Andere hebben die, nae d'uytkoomft, willen passen op de niet min groote dan vruchteloofe dreyghementen, die twee jaer hier nae teeghen die stadt gedaen wierden.
HUGO DE GROOTS
HISTORIEN
der NEDERLANDSCHEN
SAEKEN.

der DERTIENDE BOEK.

INHoudt.

A

Ntwoordt der Staeten op's Keyzers brieven ræckende de vree-
de. Ongebondenheit der mytellingen in Duytschlandt. Mau-
rits, nac 't inmeenen van eenighe schansen en 't versterken
van Aerdenburgh, beleeghtert Shuys, flaat Velasco, die op hem
was afgekoomen. Vermeerderd Shuys, dat Spinola vergeef
de poght te ont-
setten. Oofende geeft sigh oover aan Spinola. Vreedeparten in
Spanjen en Engelandt. De Vereenighe Staeten weygheren
Koningh Jakob vryen handel met die van Antwerpen. De Jesuiten keeren we-
der in Vrankrijk. Antragues dochter soekt in Vrankrijkte warren. Doodt
van Mansfeldt en Luidezijck van Nassau.

Herenuffchen had Albertus nit verfüymt nieuwe ræck-
slaeghen tot vreede in 't werk te flellen; 't sy in der
daedt op hoop, 't sy om den haet van die geweyghert
hebben fijne vyanden op den hals te schennen. De Graef van Balsigny,
foon van Bokstel, hadt uyt laft
des Aertshartoghen van de Staeten vrygeley brieven
verfoght: die verklaerden, dat, wen hy was geint
door brieven te handelen, sy hem fouden antwoord-
ngen, dogh dat fijne ooverkoormhe ten niet aengenaem fijn konde. Van
deele gelegenheit en die der Embdische faeken hadt den Aertshartogh
figh gedient, om dien van Hollandt, op den Rijxdagh tot Regensborgh,
die toen door fijnen broeder Mathias wierdt beleidt, te beichuldighen, als
vyanden van hunne en hunner naebueren rufte. En daer waeren 'er die,
yut fught tot het huys van Ooogenrijk, ofom 't verfchil van Godsdienft,
bittere gevoelens voortbraghten, roepende, dat men den pays op eenighe
punten behoorde vaft te flellen, en die deefey wegherden aenteenemen,
door geweldt van waepenen te dwinghen de waepenen needer te legghen:
derde, befaedighder van imborft, hebben deefey heevighet gemaetigh,
'en 'er wierdt bellooten een gefantschap aan de Staeten af te veerdighen.
Terwyl de gefanten vertsord te koomen, heeft de Keyfer ondertuffchen
brieven gefonden, daer in hy verhaelde de onheylen en fchaeden der nae-

buc-
HUGO DE GROOTS DERTIENDE BOEK

1604.

buergghen Vorsten en tleeten ooverkoomen, met laf van 't geroofde te vergoeden; en niet alleen wierden hen te laf geleght de milfbredrijven van hun eyghen krijgsvolk, maar ook 't rooven en plunderen de mytterlingen van Hoogheflraeten, om dat se die in hunne beschermingh hadde genoemen. De Staeten, ontshuldighgende 't gheen hen in t belofeningh, feyden, dat de baldaedigheden der mytterlingen hen behoor- den toegeschreven te worden, die, met gevaer van andere, den soldae- ten in hunnen dientf findde henne betaelingh onthielden. Dat fy niets anders hadde gelogen, dan hunne eyghene seckerheit, en noghtans, foo veel doenlijk was geweeft, by verdragh geforght voor Ouytshelandt. Echter was 't foo verre van daer, dat door de vriendelijkheid decier worden de baldaedigheden wierden weyghgenoomen, dat in t begin deefes jaers, 't welk wy nu aanvanghen, de mytterlingen geenerley moedwil, die teeghen vyanden geoorto is, teeghen de Hooghduytschen hebben naergeleten, vermaeindende de dreigehementen die alleen by woorden bleeven. Want seft in de Winter hadden se, nae 't plunnderen van Eyntsh- hoven in Brabant, van Erkelens in Gelderlandt, verrijckt met buyt door Albertus krijgsvolk, feedert veele jaeren, daer binnen op een gehoopht; nae 't flaen van een vaen ruyters, getrokken uyt Gelder; boovendien nae 't bemaghtighen van 't kaftel Karpen, wel geleighen tot stroperiyen, finde tot nogh toe vereenigt met Hollandfche ruyttery, korts daer aan figh van hen secheyndende, eene inval in Weftphaelen gedaen. De ste- den en 't platte landt wierden gedwonghen door schattinghgelde de vree- fe af te koopen. Op de fadt Keulen hadden se 't geelicht geeloot. In 't flift Paderborn om 't leeven gebragt meynigh min dan vierhundert menfchen, ter oorsaeke van twee hunner fpritsbroederen, door de boe- ren, om hunnen te baldaedighen ooverlaft, dootdgeschlaen. Derden- booven ook was hunnen moedwil aan de verwoetheit van brandtflichten en allerley foor van fchendigh lust en wredethit uytgebarften, die men t'eenemael met deernis moeit beklaegeen foo rampfaelige volken, wenn 't onheynen van oorloghe buyten hen nu foo veelle jaeren langh by nae swaerder als de oorlohende partyen selfe drukten. De Staeten, fiende 't gevaer van Ooftere naederen, hadden beflooten den vyandt van 't be- legh op te aflaan, of hem daer van af te trekken, of yets anders t'onder- neemen, om en de glory en eenen ingangh in Vlaendre te behouden. Geldt maekte men in tijds by een te krijghen, en krijgsvolk van aller- weeghen; ook eenen nieuw regement Schotten, onderden Kornel Baklauw, verflerkingh van Engefchen, met 's Koninghs toelaaten, niet gelijck voor heen, door fijn bevel. In 't midden van de Lente, terwijl een ge- deelte der ruyttery met 's vyands mytterlingen ruyte en roode op Br- bandt, en 't gerughht des oorloghs, verfpreytte door alle geweven, den vyandt onfeeker hielde, voert de Prins, vergezelhaft met de Afgefo- dene des Raedts van Staete, fijne troepen, omtrent ten getaele van twaelf- duyfent, uyt Walcheren oever op Cadfandt. Cadfandt is een geweest in Vlaendre, bteoelpt door den Oceaan, van de fijde nae 't Ooften door de froom, genoemt het Swarte gat, van dan deere door het Sluysche gat, van achteren door andere waeteren, omvanghen, even een in eylandt. 't Leegger is aan landt gefet in 't Swarte gat, en eenen misflagh geweeft, dat hy niet van eerften af 't Sluyschegat was ingeloopen, gelijck den Raedt van Staete was van gevoelen geweeft. 't Welk foo 'tde Prins onderwee- ghen, 't fy door ooverreeden van andere, 't fy figh de gewearen grooter dan in der daedd voorbeeldende, niet hadt veranderht, hy hadt de fadt door verrazaflingh ingekreeghen, finde te vooren greene befeittinghy daer binnen,
binnen, en ook dien voor Oostende, terwijl te bevreeft, of niet op hun hoede, en aan veelen oorden van den anderen verfpredt waren, schielijk over den hals koemen, 't fy hem behaeghe de eenen flagh te waeghen, of den vyandt den toevoer af te fiijden. Onderwijlen had de foldaet, gefonden uyt het leegher voor Oostende en van elders, den geheelen oever aen gene fijde van het Sluysche gat vervult, door voorfoghe van Spinola, die ook al te vooren waghters op de tooren betfelt hadt, om d'aenkoof van de vloot te verwittigen. En hoewel de Hollandt- sche oorlooghjeepen 's vyandts galeyen hadden gedwonghen achterwaerts nae de stad te wijken, uyt vreede dat den ingangh van het gat moght geflooten worden, en de fchanse, geleeghen op den oever daer teeghen over, die niet feer groot is, met gefchut beheooten, was het onmoog- ghelijck het krijghsvolk oever te fetten, dat tot tweemael was befoeght, dan vruchteloo, dewijl Pompejo Iuflimiano, Cornéel die 't voornaemfte gefagh hadt onder Spinolas raeden, en, booven de glory der waepenen ook een uytteekend schrijver deefer faeken geweeft is, figh met tweeds'uyf den man wakker tot teegenweer gefelt hadt. Maurits vraegheende door wat wegh hy dieper Vlaendre kon intrekken, hebben by geval een boer, daer nae ook een kleyne troep van de vyandt, dat heen vlughten- de, hem eene ondiepte geweechen, in de vaert, die van achteren Cadtf- fandt omloopt: aldaer eenen dijk en de fchanse daer dight by Coxie ge- noemt, ingenomen hebbende, flaat hy een brugh, en leght 'er befter- tingh binnen, waer toe de vyandt hem den tijdte ruym gat, terwijl Tri- vultio en Iuflimiano in 't geheen hen te doen ftoont niet eens in oordeel waeren. Twee andere fchanfen daer omtrent, de Catharine en de Phi- lips fchanse, hebben figh ook byde, eer dan men gehoopt hadt, oover- gegeeven. Want de Catharine, nae dat 'er 't gefchut op geloof was, en Maurits, 't werk hoopeloos stellende, hadt belaft de flukken af te voeren, heeft Trivultio, en onder hem een goedt getal opgelijchte boe- ren, gefiteeken onder den foldaet, verlaeten: want op 't gehoor van een getier, 't welk was 't vertrek hunner vyanden, datfe in teegendeel op- naamens voor een verlirkingh van troepen en 't fluyten der toeganghen, hadden 'fe de vlught genommen nae de Philips fchanse, en zelfs aldaer figh niet opgehouden: maar fe trocken in allerheeft nae Ysfeindyk, achterlaeten- de in de Philips fchanse feftigh der hunne, die, soo haeft 'fe den vyandt in 'tgefight kreeghen, d'oorvergaewe niet langher hebben uytgefelt. Om Ysfeindyk, een fchanse op den uyterften hoek van Vlaendre aan de Hondt, te vermeeteren, was een belegh van nooden: want de vyanden, gedree- vnet uyt d'oorverighte plaetten, hadden hier, tot fesfondert in getaete, poft gegreepen. d'oorvergaewe echter geschiede den fteevenden dagh daer aen. Maurits daer de handen vol hebbende, was de vyandt, hoopen figh weeder meefter van Cadtfandt te maeken, beefigh in by naght met eni- ghe floepen oover te fetten. Nu reets hadden 'er fesfondert ongemerkt de voet op 't landt gekreeghen, volghende meer andere: op deefje fijn de Schotten, die aldaer de wagh en hen ontdekt hadden, daeltelijk in- gevallen, waer op de vyandt schielijk de vlught nam, en geslaeghen wierdt. Achter Sluys leght Aerdenburgh, dat nu alleen de ooverblifffen eener ftadt eertijds niet onbefaeft vertoont. De Prins verwittigt, dat de foldaet, gefloeten tot bewaeringh dier plaette, hadt de vlught genoomen, trekt 'er binnen, en belaft die te verfterken. En voort tot in Middel- boorgh, ook een oopen steedtjen niet verre van daer, voortgetrokken fijnde, en 't kafteel, dat alleen de plaets befchermt, met volk verfeekert hebbende, trok hy, nu by figh felven 't belegh van Sluys ooverweeghen-
HUGO DE GROOTS DERTIENDE BOEK

1604.

De, om dat de vyandt al te vooren de plaetfen tuflchen deefce en Oostende inhadt, nae twee waeteren, waer langhs men van Damme en Brugghe nae Sluys vaert, niet verre van den anderen afgeleeghen, in smaek verscheyden, en daerom genoemt de Soute en Soete: maer Luidewijk Velaĉo hadt figh, uyt laft van Albertus, beschaft ter plaetse alwaer de waeteringhe van Moorkerke, gelijck by naer dat geheele landt met waeteren doorheen is, den wegh, die derwaerts loopt, naeuwer maakt; en sijnde uyt sijne beschaflingh getroffen, en met de eerfte, die hy by geval onmoet hadt, 't geluk 's vyandts geveght begynftighe, eer de ruuytery hem toegevoeght t'ijner ontfer konde bykoomen, terfondt door 't geheele gros oovervallen, wierdt hy geblaeghen: omtrent vijfhondert fijner verdronken, driehondert gevanghen. Dus is men gekoemen tot aan de stroomen; en hoewel 'er de vyandt figh tuflchen beyden gelyckt hadt, de oovervoght aan eenen anderen oortd geveynt, aan eenen anderen gevonden, eerst met doorwaedt, daer nae door 't flaen van brugghen. Dit baerde eenen schirk, die hen deede verlaeten de schanfen op de Westfijde van de haven van Sluys, behalven de schanfen Sant Jonas, die ook, nae dat 'er 't geheult was voorgebracht, veel eer uyt vreefe, dan uyt noodzakelijkheyt, wierdt oovergeheven. De besettingh uytgetrokken sijnde, heeft men ondert een bedrogh van snoed gevolgh. Aen de vaeten gevult met buskruyt was gelegh een lont, om fs in brandt, en alle d'omstanders om 't leeven te helpen. Daer nae heeft de Prins tuflchen 't brandt en de stadt sijn leegheer geblaeghen op drie plaetfen, over welke hy zelfs, Willem en Ernft souden 't bevel hebben. 't Gheen oover de stroomen lagh, allefints onder waeter ftaende, belaft hy van der Noot, die uyt Oostende was te rugh gekoomen, met de scheonen hem toegevoeght, te bewaer, en van daer tot aan Aerdenburgh een boerstweer te trekken, doorgaens befet met wachten. Maer al eer de werken, die in hunnen ommetrek groot waeren, konden voltroffen worden, was 'er tot tweemaelen toe, oover de moer aflighe plaetfen, krijsvool binnen Sluys gekoomen, en in grooten getaete, 't welk men gelooovende tot verdaedigingh der stadt te fullen dienen, door onweeenheit des Steevoochts, in tegendeel is uytgevallen: want daer wenygh lijftoght binnen was, wierdt het getal der eeters vermeerdert. Ook heeft Iuoffiniano, met een vryoer geleyde, getracht leevensmiddelen te breenghen tot aan de naeftgeleeghene plaetfen, om tot ooverneemings der selver door de befittingh der stadt omoet te worden. Dogh Maurits hier van verwittigt, met eenighe ruuytery en flukken derwaerts spoedende, heeft den vyandt op de vlught gedreeven, de waeghenen, gelaeeden met meel, en eenighe menfschen meedegehoonen. Vijftrigh roeyers van Spinola, die met andere uyt de stad getrokken waeren, sijn tot hem oovergeloopen; uyt welker mondt Maurits nu feeker berigte dat de lijftoght binnen de stadt maer voor korten tijdte konde strekken, wel in sijn groote toebereydt-felen maekte, om te gelijk den sijnen en sijne vyanden te misleydhen, hobbende het houden van eenen vaft- en beede-dagh door 't gantfche leegheer doen omflaan, gewoonte die hy onderhieldt, wanneer hy sware en geveerlijke aenflaeghen voor hadt, en ook het geschaft doen klaer maeken: en korts daer aan hadt hy gemaakt een wonder kunstighe Brugh, als of hy sijn waere, daer meede oover de haeven, een breedt en te gelijk diepe poel, de wal te beklimmen; maer voor het ooverighe was hy, alle andere middelen hoopekoos stellende, te raede, den hongher der belee-gherde meenighe af te wachten, sijnde ten dien eynde des te forghyvul-digher in alle toeganghen te flyyten, en niet gesint voortaen eenighe oover-
ooverloopers aen te neemen, terwijl ondertusschen de ruyter Vlaendre
door stroomte. Veele ongemakken t'effens drukten den Aertshartogh:
en de reeden die hem belette, een gedeelte van 't leegheer voor Oostende
lantende, met een ander teeghen den vyand te trekken was inforderheit
fijne sorghe voor den myuvelinghen, die toen met de Hollanders, de helft
van den bult bedonghen hebhende, in Brabant gevalen waeren, om
vervolghens eenen toght in Henegouw te doen. Oordeelende derhalven
nooddraekselyk deesche, hoewel tot afbrek fijner achtbearheit en geldtmidd-
delen, weeder aen fijne fijde te trekken, des te meer, door dien men
vreefde, dat andere, die dreyghden van gelijken te fullen doen, 't getal
vermeerderen souden, begint hy oopeningh tot middelen van bevredigi-
gingh te doen: en hoewel 't verdraght niet soo haet getroffen wierdt,
dewijlne niet begeherden te gedooghen, dat men hen den tot nu toegeroof-
den bult in betaelingh aenrekende, sijn echter de gemoederen door on-
derhandelinh befadight, en, om hunne begaene mislaeghen te fuyve-
ren, waerens ne met alle hunne maght in 't landt van Luyk gevalen; of
sooë fijg erghens in de landen der Aertshartoghen hadden neergete-
deenden niet anders dan hunne brandtchattin gh invorderen, sonder
eenighge meerdere schaede, dringhende Maurits soldaeten, die, als min-
der in getaele, verfmaerd wierden, te vergefs op hunne belooften. En
gheen kleyne vreefhe hadt deen Staten der Vereeniehde Landen bevange-
ghen, dat deesen t'aemgerotten hoop, weynigh op cedt of trouwe passede,
door 't ooverleveren van Graeve, soudte trachten de gunft hun-
ner voorigher party te herwinnen, tot groote bepostirgende hunner meeg-
haende lichtgeloovighet. Dogh 't fy hen schaemte of vreefhe voor wraek,
wanneer hen de plaets hunner verleeckerigh door den Aertshartogh felve
was benoomen, weederheold, fy hebben de fladt weederom gegeeven,
sijnde hen ook ingeruynt de kaffelen van Hoogstraeten en Karpen,
die se den Aertshartogh in handen stelden: en hen sijn, terwijl de pen-
ninghen t'hunner betaeldig gevonden wierden, Ruremonde te pande,
en mannen van naem tot gijchlags, gegeeven. Eenighe evenwel sijn
tot den Prins oovergeloopen. Twee duyenten door Albertus opontbood-
den, sijn in Vlaendre gekoomeen, waer door hy in krachten verfterkt,
'en de betettinghen in andere geweten nu veyligher vermindert sijnde,
Spinola aenporde, om Sluys, dat den hongher niet langher soudte kon-
nen uytharden, t'onttettent. Hy, hoewel ongeen, en van oordeel dat
het raedstaeuer ware 'tuuyerfte geweldt op Oostende te baeren, gehoo-
faaemt deesen laft. d'Eerfte proef fijnes aenflaighs is geweest niet verre
van de wacteringh van Moerkerken, alwaer hy beukeryen plantte, om
to fien of hy moeygelyk debeettinghgh door geweldt van schieten konde van
daer drijven. Maer de teeghenbeukeryen, die vry grooter kracht der-
waerts aen deeden, hebben hem gedwonghen te vertrekken. Daer nae
bebringht hy de leegheerplaechte van Graef Willem met uytgeloof alte-
pen te voert en te peerde, en alle gereefschap om eenie bewallingh om verre
to worpen: dan ook hieris hy niet fonder bloedt te laeten afgewezen. Van
daer te ruig getrokken, en binnen de schaen Catharine en Philips, be-
set met weynigh soldaeten, gerukt sijnde, weerde hy sijgh langhs daer
dapper, om hy nacht en leegh waeter, met doorwaeden, op 't eylandt
van Cadfrandt oover te raeken: dat wierdt van gelijken ontdekt, en
d'ecne schaere nae d'andere geslonen, om den oever te verdaechdighen.
Dien dagh heeft geen duyfter bewijs gegeeven van de fantaftigheid der
Spaenfiche soldaeten, die, sijgh in hunne orde en geleeden geflooten hou-
dende, teeghen een dighte haeghelbuy van koeghelen en eenen moey-
lijken
lijken dijk onverfaeght pooghdien op te koomen. Nicht minder was de
dapperheit der verdaedighers, infonderheid van veelen uyt den François-
sehen aedel. De Prins ieselfs was 'er teegenwoordigh, beloeghegende dat de
afgemaete door verfiche soldaeten getaelidigh wierden afgelost. Dus fijn
'ter, wanneer nu 't waeter gewaaffent en den dagh gereesent was, de hee-
vigheid der Spanjaerden geltuyt fijnde, niet weynighge in getael en van
naebe verflaeghen; onder deele is geweest den Marquis van Renty, foen
van Montigny, krijgsvoorverte, die tertijts onder de Nederlanders ae
's Koninghs fijnde is befaaeght geweest. De muyltingelen, uyt de ftaet
Graeve getrokken, hadden toen d'eerste mael hunne vyantacht hervat,
ender, door 't verfich geheughen hunner krigsvereenigingh, beeken
onder de doodten. De beleegherde, 'teynde alle hoop van ontieft, en nae
dat den hongher niet alleen fioode en flinkende gedierden, maer waer
eenigh leer en fmeer te vinden was, verteeh hadt, geueven de ftaet op
't uytgaen van derde maendt oover: drieduyfent soldaeten, die 'er
uyttrokken fleepten naeulijx de laatfte ooverblieffelen van 't leeuen nae,
en fijn teen deele onder weeghe befireequen. Seeventigh fytbben en tien
galeyen fijn den ooverwinaer 8 handen gevallen. Den flaeven,
fterk omtrent veertienhondert, wierd hunne vryheid geschonken. De
Turken en Mooren meet met brieven nae de hunne geflonden, om daer
door gunft by de woefeltinghen en veylighen haedlen te winnen. Aurelio
Spinola, maeghtschap van Ambrosius, is losgelaten, met dit bedingh,
dat ook het Hollandts fcheepsvolk, 't welk den Aertshartogh hadt
evanghen, foudte losgelaten worden. Cadtsfandt, Yfendij, Sluys
met haere haeven wierden verfierck met nieue werken. De schanfen
Philips en Catharine hadt de vyant gefleght. De Landtyvooghdy oover
Vlaendre hebben de Staeten der Vereenighde Nederlanden aen Henrik
van Naflau, 't Steehehouderfchap onder hem aen Charles van der Noot
geegeen. Noth hiedt het de ftaet Oostende, en volharde in 't afsla-
ven van fwaeren arbeidet, en 't worftelen teeghen vyantd, fiekte en fee,
alleen met kleyne aedehmaelings, terwijl 't vyantd forerge vurruck was
in 't beffermen der fteeden in Vlaendre. Van der Noot wierd in de
fleevoooghy afgelost door Giffeltes, nae 't refven van deenfelen volghde
van Loen, en nae hem Daniel Markette, fijnde van weederfijden veele Kor-
nellen en hopguyden geftorven. De beleeghers hadden feer veelle nie-
we werken uytgevoenden, en onder deele een brugh, 't maexel van Tar-
go, op koopere wielen, die door geweltd van peerdent moet voortge-
trokken worden. 't Eene gedeelte der feler, van fwaere kaebels en tou-
wen fmaenengevlochten, om sfeurtvry teeghen mufketkoeghels te fijn,
werdt langhs eene maft, opgeregh in 't midden, om hoogh getrokken,
foo noghtans dat te met het losmaeken der feelen kon needergelaten wor-
den; hunne meeninghe was, deele te laeten vallen oover de halve ma-
e, die, als gefleght is, oover de Geule leghet. Dogh dit fwaer en koefte-
ljik werk is bemptelijk uytygevalen, fijnde een der wielen in fytbben ge-
schooten: daer nae fijn op de graat van de halve maenepeal balken, tot
de hooghte van een maft, op welke dat gebouw, needergelaten wor-
dende, moet blijven ruften. Derhalven hebben de beleeghers hun
geweltd nae 't Weften gekeert, en dammen geleght door d'oude haeven,
en van achteren de ftaet. De buytewal was nu reets verlooren, 't bol-
werk vaft aan de ftaet is nae 't oprpringhen van een gedeelte door een
mino verteegfes beformt. Voorts fijn ook het Yfere verken en Helmondt,
allengskens vervallerde, ingenoomen. 't Eeemael afgrifelijk waeren de
gevallen der fækent van weederfijden, toen de vyantd, om in de ftaet
HET BELEGH VAN OOSTENDE
In de jaeren MDCl, MDClI, MDClII EEN MDClIV.

A. Goudevoet
B. Eerste Afsmydinge
C. Tweede Afsmydinge
D. Vierde Afsmydinge
E. Nieuwe vlys ravelden
F. Nieuwe Polder ravelden
G. Nieuw Volwande
H. Nieuwe west bolwerk
I. Nieuwe Polder bolwerk
J. Vier gejaerde
K. Nieuwe west bolwerk
L. Nieuwe maen met een klipwaal
M. Een nieuwe wal
N. Klipmynie
O. Retranchement
P. Nieuwe Geule
Q. Leffe Afsmydinge
R. Kempen gebouwen
S. Geperen gebouwen
T. Nieuwe west bolwerk
U. Nieuwe west bolwerk
V. Nieuwe west bolwerk
W. Nieuwe west bolwerk
X. Nieuwe west bolwerk
Y. Nieuwe west bolwerk
te koomen, de beleegtherde in teegendeel, om den vyandt bytten te houden, blinde doorganghen onder d'aerde delvende, in een naare duyfster-nis, en onvoorfiens onder elkander handtgemeen raekten: en den vyf-flagh der mijnhen onseecker fijnde, de werken vaek hunne meesters felsey elndighom 't leeven braghten. De Spanjaerts en Italiaenen doorlangd eru-gerighe gevaren t'eynde moedt en krachten fijnde, want yder hadt in 't befloner fijnen arbeidt voor figh, op dat elx dies te klaerder blijken moght, en de naeyver des te vyrigerh onftecken, wierden de Hoogh-duyftche bekoort door beloonyng, om ten form on den Santhil aen te vallen: en onaengefien 't geweldt des bufpoeders de voorfite hadt wegh-gefeemeet, heeft Bærelemondt d'overrighe aengefet, tot dat figh mee-fter van de hoogthe maekten. Hier van daen baenden fe, door onder-mijnen, eener wegh tot in de oude fadt. De beleegtherde deeden som-wijlen uytvallen, en hadden, in plaets hunner verloore fterkten, inne-waerders nieuwe ongeworpen, die fe, door een ydel voorbedeidctiels, als waere het beleggh geschaepen nogh langh te dueren, 't Nieuwe Troyen genoemt hebben. Want die nieuwe aerdde was te los, en niet beftendigh genoegh teeghen geweild van fchieter, en daerenbooven wierd, hoewel nu diep in de Soomer, foo dikmaels de windt figh uyt den Ocean verheft, door 't vermilien der baeren, alles oopen gestelt. De Staeten felye ooverweeghende de onnoemelike kosten, de schaede aan 't krijgs vilck, te waerdereen teeghen de grootte verliefen, en dat Oostende, ommrings met foo veele fchansen, hen van geen dienst waere: dat, 't fy men op cee of voordeel fagh, behalven de fleden Rhijnberck en Gravee, groo-fer teeghen in 't winnen van Sluys; verovert in drie maenden, was be-haelt, als Albertus van Oostende, waerom hy gelijck getal van jaeren hadt gevochten, fton toert wanten: dat boovendien, door 't oovervallen van den Herff, den vyandt alle gelegenheit was verloopen, om nieuwe aenlaeghen hy de handte neemen, en d'aenftraende winter den beleeghber-phen afgrijelijk en bangh foudé vallen: dat, gingh men den vyandt met een leegher 't hooft bieden, men voor eerft in den toght gebrooke weeghen foudé ontmooten, en in 't midden Damme en Blankenborgh, daer 's vyandts befeettinghen binnen laegehen: en nogh meer, dat het leegher voor Oostende, door den langhduerighen tijd t'alsec vaft begraevn lagh, de troepen alle digt by den anderen waeren, Veldtheer en soldaat ge-woerdht om flaggh te leeveren, en dus 't gevaer figh van alle kanten op deedt, belooten a een eynde van 't beleggh te maeken. Waerom Market- te vierd gelaaft dien langhduerighen vrijt de doorverag, foo eerlijk hy beft konde, af te breekhen, 't gheen fchieter is. En alvoorens fijn de schepen, met een gedeelte van 't geschuwt weghefonden: waer op de ge-maghtighe, afgeveerdight aen den Marquis, verkreeghen hebben vryn uyttoigt voor allen met hunne waepenen en vier ftukken geschuuts, als ook 't wifelen der gevanghen, toonende Spinola figh rerkelich, 't fy uyt achtigh hunner uytfeekende dapperheit, 't fy hy figh hebbe gepoedt om d'onfeckerheeden des tijdts voor te koomen. Drieduyfent, die midden door 's vyandts leegerplaaets doortrokken, fijn tot Sluys by den Prin- fe gekoomen, die hen niet als ooverwonnene heeft ontfanhen, maer bedankt als ooverwinners. Den Aertshartogh koomende met fijne ge- maelinne om te beflighrihen een plaets, voor welke hy hadt gedaen foo veele geofoten, foo veel tijdts, en geldts en bloedts gepielt (want fy felve 't verlies der hunne op vyftifthuyftent geschat hebben, fijnde 't getal der gebleeene nogh grooter van de fijnde der beleeghderde) vinden niet anders dan een leedigh erf, opklimmende van d'eene kant tot wanschrikkelijke .
1604.

Hugo de Groot Deertiende Boek

hovelen en sandhoopen, van d'andere afhollende in bochtige kuylen, sijn de oeverblijflichen der werken soo wankelepen en door een verwart, dat welke tot verdaediging der stadt, welke tot beformingh waren gebouwt geweest, naelych mogelijk was tonderscheyden. De ingeestenen, die aldaer te vooren gewoont hadden, sijn alle nae Sluys vertrokken: en onaengenhen hen vele vyndomen en voorreghten door Albertus wierden aengebooden, sijn echter in langhengeene gevonden, die sijn daer binnen wilden needersetten, alle de weert een achtirck hebende van een woonplaets, soo boeofeeld met bloedt en menschen beender. Booven de voorverhaalde gesaxten hadden Philips en Albertus meer andere in Engelandt gesonden: dees Johan Richardot en Luidewijk Verreiken; hy Ferdinando Velalco, Connetable van Kafilien, en Alexander Rovedo, Raetsheer van Milaan: beyde graegh nae vree, en met soo feer uyt vreef voor d'Engelische, als om den Hollanderen, be-rooft van den steun dier kroone, weederom onder hunne heerchappy te slepen. Ook was 'er in dien strijdtbaeren landtaerd niet gebrek aan luyden, die, tot den oorlogh raedende, in volle vergaedgeering des Parlements van Engelandt, dat juylt toe was by een gekoomen, ophael-den: De oude verkibtenijen met de Hollanders, de huyselyken en bonden-genootschappen, lang hte vooren, eer Philips van Bourgonjen Jacoba, gehuylht aan een Engels Heer, onrechtwerdigh van baere Staeten be-roofde: voor reeden dier vriendschappe, dat sander baer geen van beyde de see veylighe gebrauyken konde, en soo dikmaelsf elkanter wel verstonden, koystelyken handel wierdt gedreeven. Dat men in teegendeel de Spanjaerts niet noodigh hadt, en by den oorlogh winsf gedaen was: dat infor-derbeit te voorfien fonde, dat de Hollanders, in de uytster verleegen-bihten faeken, of den Franfoisen, oude wyanden, van Britanjen, of den Spanjaerts, wyanden om den Godtsdienst en hunne heerchugly, eenen aenwas wierden. Dat d'erwaerneheit doorteel veel exempelen hadt geleet, dat die meesfer ter see was, 't ook met eenen van Engelandt was. De Koningh, onaengenhen die bedenkinghen onverfeelchelijk byvende, en oordeelende, dat d'Engelische en Hollanders krachten genoegh hadden, gene om in vree, deefse om in oorlogh sigh te handthaeven, verwierp de bondgenootschap in waepenen hem van den Spanjaert aengebooden, en heeft de pays aenvaert. Booven de punten, die gemeenlijk in ver-bonden plaets grijpen, waren de meefle raetende de wyre flevaert, hoe-diegh die voor den oorlogh gezeel was, en met de selfde belaefinghen. Van Amerika en Indien niet een woordt, om dat den Engelsfame niet foud toe doodgh hebben, dat hy daer btyen geftooften wierde, en de Spanjaert hartnekkigh bleef in niemandt toe te laeten, invoeghe die facke bleef hangheh an 't oordeel van de maghtigheste. "Den Godts- dienst belanghe de was men oover koomen, dat d'Engelische in Spanjen niet fouden gedzoonghen worden ter kerke te gaan; maer 't geheylight broodt ontoometende, de behoorlijke eerbiedighe bewijfen, ten waarde liever hadden eenen anderen wegh in te flaan: dat de minlaeden van 't scheepsvolk hunne meeflers niet tot naedeel streken fouden. Dien van Holland raetende deepe: Den eenen fonde de wyanden en weert pannelingen des anderen niet stijven, nogh gedooghgen, dat die door hunne onderdaenen geheyligt werden: echter fouden de mijlaeden van begenee in 't bemynden een hen gesraft worden, fonder quatsfingh der genee vree. "Den Briel en Vlijinghen oover te leveren, verklarede de Koningh van Engelandt uyt kracht van trouwie die hem aan het verbond verplichte niet te komen doen: ondertusschen fouden de soldaten, die plaetlen
DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 475

plaatzen in bewaaringh houdende, sigh in den oorlogh niet vermenghen. Om de Hollander tot vreede te beweeghen, fouden se sigh gelijkelijx bewlijtighen. Soo dit eenighen tijdt quam aen te loopen, ten minsten d'Engelsche en de Nederlandsche vaet tot kunnen onderlinghen handel oopen houden. d'Oorlohscheepen fouden sigh niet sterker dan sës of acht te gelijk in de haevenen des anderen opbonden. Hollandsche waren in Spanjen, Spaensche in Hollandt te brengen was den Engelschen verbooden. Den oorlogh dierwijke weghgenoomen fijnde, heeft Koningh Jakob, om ook de binnenlantd tsche gefchillen uyt te roeven, gewiht, dat, de benaeminghen van Engelsche en Schotten uyt het geuughen uytgedelght fijnde, die beyde, in gemeenschap van de selbste wetten en voorrechten, onder een Koninghrijk, en den naem van Britannien, fouden vereenigh worden, hebbende aengevangen een sware faéke, en daer over heevighe gefchillen vielen, soo langh het onderfchydt en den naeyver nogh verfch waren, dogh die buyten twisfel den nac- koomelinghen volkomentlikx ten goede soude strekken. Kort daer aen eyscht hy, volghens de punten met Albertus verdraeghen, van die van Hollandt, dat se de Engelschen niet soude verbinden uyt fee de Schelde opkoomende tot Antwerpen toe te vaeren, mits betaelende de selve verlofgelden met d'ingefettehen. Dogh die hebben sigh ontschul- dignight, vertoonende, Dat je niet souder reeden hadden goedgevonden te verbieden, dat niemand, ten sy alvooren de verbodemende, langhs hunne stroomen, nae's uyannts haevenen soude doorvaeren, om met des te meerder seckerheit op alles onderfoekte doen: en men niet gaaelijk behoorde te neemen, soo soe op eene stroom, in hun besit, de wet stelde, genverk de Spaenjaerts ook den wegh oover fee hunne vrienden dardên aßfijdhen. En hier nae heeft hy, om d'Engelschen, beklad met den lafter van feeroo- veryen, daer van tot het foeken van eerlijcke winst te trekken, by plak- kaet verbooden, dat niemandt, onder uytheemische mooghenheeden, ter fee soude dienen; ontveinfende, soo yemandt gints of herwaerts te lande den oorlogh volghde. Door een ander plakkaet wierden de Jefui- ten en de Prietters, niet gekeoren naer 's rijx gewoonte, uyt Britannien gebannen: met bygevoegde reeden, dat de flagh van menschenleerde, dat de Paus van Romagn macht had, om volken t'ontflaen van hunne gehooarræmheit aen Koninghen, die van hen in Godsdiens verboden. Font stondisfe en verderfelijkste gevoelen, dat immer teeghen Opperheer- schappyn is voortgebracht. Dogh in die selfde daeghen hebben die selfde Jefuiten vryheit gekreghen, om, op sekkere voorwaarden, wel- derom in Vrankrijk te koomen, waer uyt se voor deeven sijn gebannen geweest, nae dat secker jonghelingen, een hunner leerlingen, op's Koninghs leeven hadt toegeleght: ook wierdet het gedenkteeken, waer op 't geuughen dier daet, der Jefuiten eerroolfeit' eener schandtvlek, stont geineeden, afgebrooken: hoewel het Parlement van Parijs sigh niet ontfagh te seghen, dat door dit eene werk te gelijk en 't gefagh van hunne voortreffelych vergaaerdinck en Vrankrijk veyligheit 's on- derft booven gekeert wierden. Maer de Koningh, onverbrokkchen in een faek, waer in, gelijk veele toen voorfmelden, sijnen eygen perfoon geavare lip, verplichte door die eere, om de gunst des Paus te winnen, de vuergihte becheermers sijnry moogenheit. Tusschen hen en den Spanjaert groeyden, booven de oude oorfaekten van haet, nieuwe reede- nen van onluff. Villeroy, een van Henrix voornaemste vertrouwelin- ghen, had eenen klerk, genoomt l'Hoëf, van wien hy sigh, om de meenighvuldighe bedrijven, die hem selve daegelijx oovervielen, diende

1604.


Den Jefui- ten wordt verbet- wederom in Vrankrijk te koomen.
1604.

in 't onterpen van brieven en geheyme cijferschriften: dees, omgekoght met gedr, hieldt heymelijck verfiant met eenen Françoischen ballingh, Raffy genoemt, die figh toen in Spanjen onthieldt, een wien hy de gewigtighste faeken bekeyt maakte, en deele an de Raeden van Phi-

lips: die dus alle de beraedtlaegingen van Vrankrijk doorfende, in
alle voorvallen de hunne daer nae lichtlijck konden afmeeten. En een-
gehe dinghen aan Koningh Jakob geopendbaert hadden onluften gefeyt.
't Verraedt door Raffy ontdekt lijnde, is l'Hofte verder onderfoek,
erft door fijne vlught, daer nae door een schielijck doodt, voorgeko-
m en. Ook heeft eene vrouwe gewart. Henriette, doghter van Entra-
gues, was in schoonheit van lichaem en in aerdighet van geeft, eene
der uytfteekenfte in dat rijk. De Koningh, wien men befwaerlijck, 
buyten 't gebrek fijner minneren, eenigh ander foude kunnen aanwrij-
ven, bekoort door die beyde, hyt haer, om fijn welluut te vernoeghen, 
belooft, fooe eene loon ter weerdadt braght, ten huwelyck te neemen, 
en fijne belofte met handtschrift bevefligt. Nae dat hy, deele ter fijden 
fltende, fijn huwelyck hadt voltroekken met Maria de Medicis, wierd 
yf, om de Koninghinne te vreede te fellen, gedwonghen 's Koninghs 
handtrekken weederom te geveen: waerom fe, onder voorgeeven van 
eensaeemhet en Godsdiensf, aenlaeghen van grooter gevoghe ontvein-
fende, uythemeliche hulpe afhonght, om haeren foon een feeke toe-
vlught teeghen de gramschap der Koninghinne tebeforghen, gelijk fekorts 
dar aan 'tfs te kennen gaf, dogh gelijck 't andere uytteiden, om fijn 
reght op 't rijk te verfpeekeren. De Koningh van Groot Brittanen hier 
oover aengefprooken, weygherde eens anders rijk te beroeren: dogh de 
Spanjaert keurde de faeke voor goedt, en deede haer milde belooften. 
Deeëf aenlaeghen van gelijken onteckt fijnde, wierden fy, haer vaeder 
en haeren broeder, de Graef van Auvergne, gevanghen genoomen. 
Maer Henrik vergaf fe hen alle, wel weetende dat hunne misdaedt niet 
fonder de fijne was. Dogh Philips beducht, dat Henrik, dienthalven 
gelsoort, hier uyt ftof tot eenen nieuwen oorloogh moght opneemen, 
heeft, om 't geschil gereeften oover de belaftingh wegh te neemen, fijn 
plakkaet, onlangis gemaakt op dat ftuk, weeder ingetrokken: en fijne 
gramschap teeghen de Hollanders wendende, alleingeefetenen der felver 
belaat fijne landen te ruymen, en de waeren naederhandt ingebragt 
verbeurt te maeken. Dit jaer heeft men in Nederlandt gesien de door-
luchte lijklaeftfy des Graeven Pieter van Mansfeldt, die den Spanjaert 
geduerende den tijdt van veertigh jaeren getrouwlyck gediendt, de 
hooghtie eeraemten van gebiedt beklommen hebbende, en toen ter 
tijdt Landtvooght van Luxemborgh fijnde, fijn leeven, doorgaens in 
oorloghen verfleeeten, een feldfaem geluk, tot den uyterften ouderdom 
gebracht hadt. Dogh in Hollandt is ooverleeden Luidewijk van Naflau, 
jonghelings in wien de glory fijner voorlaeten eenen heeten naeyver hadt 
ingebœemt, en in wien groote hoop van een uytfteekende en ook 
voorlightigh beleyd de dapperheit gefchept wierdt.
HUGO DE GROOTS
HISTORIEN
der.
NEDERLANDSCHE
SAEKEN
VEERTIENDE BOEK.
INHOUDT.

Erscheyde reedenen rackende de vreede tuschen de Staeten der Vereenigde Nederlanden en de Aertshartoghen. Eedemoe-
digh antwoordt der Staeten aan 's Keysers gefant, dringhende op vreede. Spoedighe toerustingh ter oorloghe van weederjis-
eenigde Staeten neemen en doen te gronde gaen het krijgsvolk oover fée
uyt Spanjen koomende. Spinolâs raadt om spoedigh den oorlogb ten eynde
ter brengen. Buquoy flaat sijn leegher voor Keysersweerdt. Spinola ver-
meestert Oldenseel en Linghen. 's Aertshartoghen aenlagb op Berghen
op den Zoom misfukt tot tweemaalen. Graeue vruchteloos aengetaft door
Grobondonck. Buquoy wordt gesonden om Wachtendonck te beleggener.
Maurits volk valt op Spinolâs leegher aen. Omerville en Trivulciis worden
verlaeghen. Wachtendonck oovergegeeven. 's Prinsen aenlagb op
Gelder onder vrucht. Buquoy neemt Krakou. Grobondonck vaen wordt
gelaeghen: de Weerd wordt in Indien door verraadts des Koninghs van
Kandia dootgeslaeghen. Reyse van Matelief met twaelf scheepen nae
Indien. Vervolgingh der Gereformeerden binnen Aeken. Henrixgamt-
schap op den Spaensfchen gefant hem laeghen legghende. Saemensweeringh
in Engelandt.

E kosten der oorloghe, nu aen 't verouderen, met de jaeren aanwaftende, en Oofftende, dat uytsteekendt
proeffluk van gelijkheid in krachten, hadden in vee-
len weeder opgewakkert de hoop, die langh in flaep
geweeft was, dat de uytterfte heevigheden der oorlo-
ghe op vreede fouden uytkoomen: hier uyt sprooten
menigerley reedenen en geschri lien, geschiht naer dat
yder door hoop of begeerte wierdt gedreeven. Die
heerfchappy des huys van Oofftendrie oover den Nederlanders ter her-
ten naemen, fpraeken van den naeyver der steeden in Hollandt, van de Vereenigde
heete driften teeghen elkander, en dat afgecheurt gebouw in sijn feken

1605.

in-

V erscheyde
reedenen op
's fluk van
pays tuschen
de Aertshar-
toghen en de
V erenigde
Staeten,
1605. inforten, of uytbeemische Koninghen ten proye worden soude, ten ware fe sijh weeder onder hunnen ouden Heer, dien fe soo weele eeuwen langh gedraegen hadden, weederkeerden: dat tot de oude handvesten moeuen gevoeght worden, dat de Nederlanders niet onder den Spanjaert souden vervallen, t’ regt om te handelen onbepaelt blijven, vryheyt in Gods-diensf, op hoop van naewer vereenigings, worden toegelaeten:’t uytbeemisch krijgsvolk den lande ruymen, als ook een tweede peft, het rot der jefuiten: de eeraampten gegeeven worden aan inboorlingen: voorts de gewichtighhe fachen gehandelt in een vergaderingh der Algemeene Staeten, dat dit eert een regtshauwen weeven van een gemaetighhe vryheyt fijn soude. Andere in Vrankrijk raadden in tegendeel den Nederlanders sijn van’t buys van Oostenrijk af te scheyden: dat de Aertsbartoegen waeren een ydelen naem, souder krachten, souder heerschappy: dat hunne krachten door den vyand, hunne heerschappy door den Spanjaert wiertd verbrooken, en, ’t welk Nederlandt uytgeput, Spanjen verarment sijnde, de eene hoop is, om den oorlogh sleepeende te bouden, de rijkdommen der Indiën nu tot hen afschoolen, die sijn begonden meefers ter fce te maeken: dat de regeringh van Albertus waere bekladt met dielee-lijke schantvlek van twintigh mysteryen: en dat, soo den haet en d’onluiden onderwijlen aengroeeyende, den François quam op te waeken, hunne landen van weederlijden opgegeeven sijnde, tot een deeerlijke behoefte en verwoevingh fouden vervallen. Weschaven’t het geraedener waere, sijn liever vrywilgh, dan doorgeweld overheersch, aan het lichaem van Vrankrijk te vereenighen, en den Godsdiens humen voorraeten in baeren feetel te handthaeven, die, even den Hollander ooverwinaer bleef, fonde verlooren gaen. Dat er neeghen kaatelen of schansen in de weghe waeren, uit welke dien landaerdt, die men twijfelt of by weder of hooverdiger fy, uytgezochten sijnde, en in hoe korten tydzaet waere het te doen, hen die van alle kanten aenmensbanden, voor ’t toekoomende binnen de Pireneijke geberghten, en de vergeleeghene kust van synen Ocean fonde befoloeten blijven. Dat heerschappen verre van den anderen verbroght de beischermingh der onderaenem min ter hertn neemen: en de weede voor’t toekoomende waet flont, door dien Vrankrijk, volhken de Salijke wet, van erƒgenaemen was verfekert: fy fouden, fonder verkortings van hunner fijde gesamentelijk met Vrankrijk de zelfde voordeelen genieten. In Duytchlandt waeren er, die van deene kant de grootheyt van Spanjen, van d’andere de afgeleeghene schuythoeken der Hollanderen, en hunne weelighe voorspoedt in den oorlogh ooverwoogen, en dat er geen middel was om door winnen de facke te beleghen: dat de Spanjaert lichter en eerlijker met die waepen den Turk fonde teeghen gaan, of die geringe schaede aan synne landen door ’t voortfjeten fijner grenfen elders vergoeden. Dien van Hollands fonde men tot beloovingh hunne vryheyt schenken. Dat de rijken hunnen omloop, hunne besette paelen hadden, en, wanneer fe op ’t hooght fe gekomen waeren, afnaemen: dat voor langh nog Tunes noch Goletta van de Spanjaert, nog de Switsers van’t buys van Oosten- rijk wederom geersficht wierden: dat men ook alfoe deefe volken moete laet ten waeren, die, schoonfe al te eenighen daeghe quamen te buyghen, hen echter door ’t gebeughen der oorloghe alfoos verdacht moeuen blijven, en, om de verscheidenheyt van Godsdiens, ook door hun voorbeeldt schaede doen fouden: ja dat ook die van Bourgonjen een gedeelte der felver by koop verkreghen hadden, waeromfe de te bilijker ’t gheenf geboght hadden verkoopen fouden. Omtrent fulk een tacel voerden uyttzemische. Macr binnen ’s landts was ’er, uytgenoomen weynighe, die aan ’t roer der
der regeringhe facent, en de geheimtfe raedtlaeghen kenden, niemandt, die, oeverweeghende hoe groot den hoogmoedt der Spanjarden was, en hoe vat het by dien van Hollandt foont, van hen afgescheyden te blij- ven, niet alle hoop verwierp, houdende Godt den uytflagh van soo waaer een oorlogh als noch in 't duuyter onder sijne geheymen verborghen. Maar aen Maximiliaen Cochy, die op 's Keyfers beveelen enhieldt, en voor gefanten van grooten naeme, te weeten voor dien van Ments, Saxen en andere, vry geleyde, gaende en koomende, tijdt en plaetst om te handelen verfoeght, faecken wonder fchoon in 't ooghe en alle aangeleydt om de gemeente gaende te maekhen, hebben de Staeten geantwoordt:

Dat het niet uyt de gedachtehen waere, wat onbeleyten de voorighe onder bandelinghen hen hadden toegbracht: dat noogh Keyser en Duyltschlandt, hoewel mooghenheeden by hen in soo befondere eerbiedigheit, teeghen de laeghen der vyanden eenigh voordeel gedaen hadden: dat dien van Hol- landt geene faecke gewenschber waere, dan 't geen's door meeningbouldi- ghe gevaeren, met een deurtfaende nyverheit hadde rerkteghen, buy- ten vreef voor oorloghe te stellen: dat se dientbalven hunne naeburen soo langh en ernstigh hadden gebeezen, om, door een bilijke pays, de waепge- nen, hen booven 't hooft banghende, af te wenden, en se, na namefse, gaeort doornoodtwaange, eene waalde en welgcorunde wryht, en die by Koninghen en Vorsthen selve was voor wettelyk gekent, hadden voortge- bracht, die geenfnts voor een valsche schijn van vrede fouden verwifel- len. Dat se voor deefghen hunne geneegenheit om met de Staeten der Neder- landen te bandelen getoont hadden, en als vuygh daer toe bereydt wa- reen. Dat boedanigh en eegheen met allen de maght der Aertsbartoghen waere, Spinola, een vreemdelinge, die uyt Spanjen 't gebiedt oover de Nederlands hadt ontfanghen, ten bewyfse diende. Dat se behoudens kunnen Godsdiens, behoevendt hunne Republyck eenenwaere en verfekteerde vrede hen enen fouden aflaen. Dat indien 't daer op aengezien was, ge- lijk oover 't geeflycke maer eenen Paus, soo ook oover de faecken der we- reelt eenen Koningh van Spanjen tot Oppercorft te stellen, Duyltschlandt fien foute, dat die van Hollantd niet fouden verwaeroofhen kunne eyghé- ne en de gemeene behoudens te behartighen. Dat wyders 't geen by in- bragt raenende de gedaene schaede, by fijgh deijr wyfse fouden gedraeghen, dat men van hunne reedelijkeit niet meer foute kommen vorderen: doeg eenighe sterken weeder te geeven, innderheyt in een tijdt, dat Spinola dreyghde den Rhyn te naederen, ongeraenene waere. Dat se weeten fouden, dat voor Duyltschlandt selve diervoghe wierdt forghe gedraeghen, indiense aen Mendsfas teeghen en baldaeldigheeden gedacht. Deefer daeghen is ook in 't light gekoomen het boek van Everhardt van Rheydt, een man van groote geleertheid, die sijne ampten in de Republyck met achtbaerheit bekleet, en daerenbooven door 't beschrijven van haerediae- den en geschiedenisfien, in sijne moeder tale, sijnen vaerlander groet- ten dieint gedaen heeft; maer het werk is nae des schrijvers ooverlieden door sijne vrienden uytgegeeven: waer in hy verhaelende de snoode be- drieven, soo oude als verfche, en des huys van Oostenrijk en der Span- jaerden, en hoe weyghing men fijgh vertrouwen magh op verbonden van Vorsten met volken, infonderheyt der gener, welke de Paus van hunne eedt ontloogh, soo wel den Roomgesfinden als den Gearformeerden waertschuwden, dat hen gelijke gevaeren dreyghden: vertoonende wij- ders, dat er geene uytcoomdt, dan in de laetste feeghe te vinden was: dat de weeghen en middelen by den menfchen gewanhoopt, en onmo- ghelijck geroordeelt, God te openen fouden. Terwijl de fackhen dus met woor- 

Ondertüf- 

Uensch spoedt 

men we- 

derfijts ten 

oorlogh.
den gedreven wierden, spoede sijg yder ondertusschen met der daet ten oorloog. Hollandt was versterkt met de maght, die het aen Oostende te kolft gelegen hadt, en uyt Vrankrijk waren troepen in aentoght, de Koningh hen vermaenende, dat, eert te veldte koomende, den wyandt souden verpligtchen hen te volghen, liever dan sijg in flaat te zien van felwe hem te moeten naegeen. Dogh in Duytscblant en in Engelandt wierdt voor beyde de partyen geworven, hunne trouwe veyl fijn-de voor den meefbiedenden, of naer dat de Godsdiens yder gints of herwaerts hadt gedreven. Ook is Hollandt veerdigher geweest in't ver-schaften van penninghen: traegheer ging het toe met de Nederlanders onder de Aertshartoghen, als wien den oorloog teeghen de borft; en 't handelen der gemeene middelen verdacht was, waerenbooven nogh de Vereenigde Staeten hun misnoeghen hadden vermeerdert, doorschrijven aen de Staeten, oover saken raekende hunne gemeene welvaert: saken die Albertus afgeefhrikt hebben van het toelaeten eener vergaedingh der Algemeene Staeten sijner landschappen, waer op voor deecen meer-maels, en insonderheit toen met grooter ernst was aengehouden: bedacht dat hy door veele saken te weygheren sijg te swaren haet moght op den hals laeden: of dat het gefagh der Staeten in de windteflaan, op't voor-beeldt der naeueneren, sijg tot geweldt moght keeren. Dat dit sijne vree-fe was wierdt ontdekt door brieven aen sijne vrienden, welke de Hollan-ders onderfchept en aen de Grooten in de Spafschene Nederlanden hadden oovergeegend. Derhalven heeft Albertus, om een algemeene oover-eenstemming te weeren, elck landshep in 't befonder toegelateno te ver-gaederen, troostende de verflaeghene gemoederen met de hoop der schat-ten uyt Indien, welke een voorpodeighe en rijke vloot in Spanjen hadt oovergebracht, en van een gefente vrede, foso meert voor weynigh tijdts hunne kruchten ter oorlogh te heleigher inspannen. 't Begin des jaers is aldaer doorgebragt in leedighe rust, vermenght met eenige nae-bootfinghen van vreughe, terwijl Ambrofius Spinola, maer onlanghs oovergekoomen uyt Spanjen, nocht hy met den Koningh hadt beraedt-flagsht oover de middelen om den oorloog te voeren, waer van hem nu t' geheele bewint gegeven was, met de ridderliche orde des Gulden Vilie vereeert wierdt, en Albertus, in teegenwoordigkeit des gefants van Groot Britannien, de vrede befweert: waer by men nogh volvoerde de plechtigheeden van algemeene dankleggingh en vreughe sjeelen oover de-goerte van eenen Prins in Spanjen. De Lente was nu reets verre ver-loopen, toen Maurits, die de troepen niet eer gekreeghen hadt, met goedvinden der Staeten, eenen grooten aanflach in 't werk ftelde; men hadt het gemunt op Antwerpen, eertijts de bloeyenfte en neeringhrijcke der Nederlandtiche steeden, en die ook nu, den handel in Hollandt oover-getraeght fijnde, behoelt haere voor dees gewonne rijkdommen en achtbaarheit. Hier toe noopte een geweldighe hoop tot glory: gemerkt voor twintigh jaerens een langhe en moeyelich belegh, onder den Hartogh van Parma, toen de saken der bondgenooten nogh in een bijtijere wanorde ftonden, ten lactfien niet dan nae veele stribbelingen ten goeden uyt-flagsht gekoomen fijnde, doo oovermoedt en snokery des ooverwinnaers al de weercraft hadt doen geeluwen, dat aen eene stadt't befit van Neder-landt was geleeghen. d'Omleggheen landen, door 't ooverflotten der Schelde, onder waeter te fetten, en de leegh plaatfen op de hooghte te neemen, om een stadt soo groot in haeren omtrek met weynigh troepen te befluyten, was eenen raedstflach, die niet ongerijmte fchein, maer 't befetten van de Vlaemsche kant daer teeghen oover, een middel, dat meer
meer waerigheids inhadt. Eenighe raedden 't krijgsvolk by nacht ute Cadiand door 't landt derwaerts te senden: dogh Maurits urde beest te waeter te gaan: en terwijll men beefh was met een vloot ute te reeden, heeft de vyandt ute die groote toeruflingh, gelijk het gaat, achterdocht gekreeghen, en efrax daer aan was 't algemeen gerucht, dat het op Antwerpen was aengehey: tijdingh die in de gemoederen der steeldelinghen verscheeydentlijck werd opgenoomen; eenighe wel vernoeght fijnde, als of de vryheid voor de deur flondt; andere, honghersnoort voorfijnde, deeden den prijs der waeren steygheren; veele, al wat los was opkraemende, felden 't om met sak en pak te vlughent. Dogh in die verflagegenheit herheliede Spinola den fchrik, door 't toefenden van eenigh volk te peerde, dat in goede orde, fonder overlaat of schaede der burgheren, leefde: waer op hy voorts de Vlaemfche kant, teeghen oover Antwerpen, genoemt het landt van Waes, befiughtijende, ook aldaer drieduyffent man te voet tot bewaeringh des felven leght, om figh te wenden werwaerts de vyandt foudre invallen: gemerkht hem niet onbewuuff was, dat de vyandt figh der froome geen meefter konde maeken, ten waere hy alvoorens figh door 't onderfleecken der landen, en 't beflellen van waghten, ook van die kant verfeekert hadt. Ten daeghe dan daer toe gekooren fijn te gelijk Maurits met een volkome leegheer uyt Berghen op den Zoom getrokken, en Ernft van Naflau met het ooverigh krijgsvolk ute Zeelandt de Schelde opgevaerden: en in 't eerft de fchanfen der Hollanderen gelukkigh voor byfeylt fijnde, is hy naeder aan Antwerpen en 's vyandts fchanfen koomen de, hoewel by nacht, niet fonder gefien te worden, ongeacht het schie- den, doorvevaeren, om de dijken aan den Vlaemfchen kant in te neemt: maer de foldaeten, tot befettingh der felver, aldaer op de wacht gelaeten, door 't gedruyfch der koegheelen opgewekt, volghden 'svyandts feylen, bedeekt door 't tuifchen legghen der dijken. Graef Ernft door de windt, die hem teeghen was, met de fcheepen aan den Brabandtschen kant vervallende, wierd belet, daer 't hem gelaat was, te landen, en de troepen te vereenighen; fonder welken toeval, hy hen, schoon op hunne hoede, tot een haefchelijk geveght foudre gebragt hebben. Echter fet hy, om de krijgskans te waeghen, omtrent vierhondert mannen oover, met chaolopen en booten die, de, de vyandt van alle kanten afamengerukt fijnde, lieftelijk geflaeghen, en ten deele gevanghen werden. Den Kornel Dorp, gepraonght door den ooverwinnaer, geawepent in de froom springhende, is gevaer met gevaer ontkoomen. Graef Ernft weeder aan den Brabandtschen kant gekoomen fijnde, brenght Maurits, fijnde fijnen aenflagh miulfkt, Woude, een kafteel niet verre van Berghen, binnen vijf daeghen tot overgavea, in der daedt niet weerd van foo groot een leegheer, en van foo gewigtighheenen aenflagh weederkeerende, aengeftelt te worden: niet te min was 't niet fonder eenighe vrucht; aenge- lien 'svyandts roovers daer ute de froomen onveyligh gemaakt hadden. Voorts fijn alle gewelidige dreyghementen niet alleen in rook verwe- nen, maar ook heel teeghen gevallen, fijnde geen anderjaer voor die van Hollandt foo ongelukkigh geweeft. Terwijll Woude Maurits opheldt, haft Spinola, hoewel 't inlanderheid toen ter tijdt te hoof fer druk was met den gefant van Groot Britannien t'onthaelen, niet traegh om ficken van ernst voor beuveleryen waer te neemen, een brugh oover de Schelde geflaeghen, om des te veerdigher den vyandt, naer wat geweeft hy 't heen wende, te volghen, en des te ongenadigher teeghen hen die Woude hadde oovergegeven, als fijnde hunne vreefe te voorbaerigh geweeft, foo verre dat hy eenighe ook met de doodt gebracht heeft. En niet weynigh

PP

HEEL.

Maer 1605.
1605. hebben de Vereenighde Staeten, door de groote geruchten van 't aan-
naederen van Spinola met een magthig leeghers, in bedenken geweest,
werwaerts figh te keeren, om of aen te taften of op te genover te pas-
fen; raedende Maurits den Rhijn te betaflen, op dat de vyandt niet quam
in te vallen daer den Staet ontbloot was. d'Ooverhandt kreegh 't gevoe-
len dat belalte Vlaendre in te trekken, en forgh voor Sluys te draeghen.
Daer by hadt men hoop om 's vyandts schaafte, genoemt het Sas van
Gendt, alwaer het waeter uyt Gendt afgeleidt in de Hondt en in see
loopt, te beleegherien: en, quam dit te gelukken, de steeden te drey-
ghen: soo niet, om evenwel Spinolâs heevigheid, blaeckende om in
eenigh ander geweest soo groot een geweldt van waepenen te baaren, in
toebinding. Maurits hadt fijn leegheer oovergeheefte en leerdagheelaen
in het dorp Waertvliedt, niet verre van Yiëndij, wanneer Spinola,
hebbende een gedeelte fijner troeepen voor afgeonden, hem spoedigh nae-
vet, en een fijn leegheerplaet verkiipt tusfchen hem en 't Sas van Gendt,
in een plaets genoemt Boekhout, om fijns vyandtsenfaeghen te bespieden,
en te breekhen. Das hebben de leeghers eenen tijd langh vaft geleegeh,
fonder, dan door lighth fchermuttinghen van 't peerdvolk, aen den
man te koome. Pompejo Guifhtiani, uyt laft van Spinola oover de
flikken gekoome, hadt gehoopp de voorraadtscheepen, die naeder aen
Maurits leegheer waren gekoome, in brandt te fheeken: maer hy wierdt
ontdekt en afgeelaeghen. In dat geweest, teeghen oover Walcheren, is
gleeghen de fchanfe Patientie, welke Maurits, om niet leedigh te blijven,
voornam aen te taften: doogh Spinola heeft alvoorens weghgenoemen
een lighth opgeworpe schaafte ter halver wegh, en die met een doorgaende
borst-ære aen fijn leegheer gehecht; en Maurits leeghers, befschafht in een
waeragtigheyt en ongefoende grondt, nam daeghelyx af door fietten en
verloopt van soldaeten. Dan 't geluk ter fée heeft den oorlogh te lande,
die tot nogh traegh voort wilde, betaelt gefet. Seedert d'eerfte begin-
selen der beroerden in Hollandt tot op dees tijdt toe, is onder de laften
des Spanjaerts wel de grootfte geweest, dat fijne bette soldaeten en die
van fijnen landtaerdt verre uyt Italien, langhs moeyelijke weeghen, in
Nederland wierden ooververbragt, fonder eenighen dienst ondertuften,
en met sware kosten. Tot verlichtingh dier faeke hadt Spinola gevonden,
het inbrengen der troeepen oover den Ocean, ook zelfs uyt Span-
en, in de haevenen van Vlaendre. Twaelfhondert soldaeten, geoffert
in de Yersche oorloghen, wierden door den Kornel Pedro Sarmiento
tot Lifflebon gefheeft in acht scheepen en eenigheligh fregatten, oover
alle welke 't opperbewint gegeeven was aan Pedro Cubiara, onder anders-
re met dien laft, om, soo hy niet in Vlaendre koome konde, mijden-
de de Franche kust, Engelandt aen te doen, alwaer hy door behulp des
Spanfischen Gefânts, en de Engelschen door hem met fchenkaedjen
gewonnen, veylighte bergplaaet hebben soude. De Vereenighde Sta-
ten, om full eene floothit voor 't toekoomende door schirk te weeren,
belaten Willem Hauftain, Ammirael van Zeelandt, den Spanjaerts in 't
Kanael te gemoet te loopen, en de gevanghene, fonder gnaede, oover-
boordt te woren. De Spanjaerts quaemen niet meer een oorlogh vloost,
maer in koopvaerdycheepen, en, om des te onbekender door tegerae-
ken, in Hooghduytîche of Engelsche. Hauftain met een gedeelte der
vloeste hem toegevochht langhs Vlaendre, met een gedeelte langhs En-
gelandt loopennde, preyde alle schepen midden in see. Omtrent Dove-
ren heeft hy den vyandt gevonden, die weygerende feyl te flieren, en
figh eerft met mufketten weerende, ten deele fijn doordagheelaen; d'an-
d'andere sijn 't met swommen, of door Engelschen, die hen in booten berghden, ontkommen. Een ander schip, nu de haeven naederende, door twee Zeeuwsche scheepen vervolgt, lijn gefaemementlijk vaft geraekt. Maer de Zeeuwsche, lighter tijnde en derhalven in minder gevaer, enteren en neemen 's vyandts schip. 't Volk daer op wierdt, volghenslaft, ooverboord en in fée worpore, naer alvoorens dapper hun ongeluk beklaeghte te hebben, niet dat het hen 't leven benam, 't welk fe als menichen niet eeuwig, noch als foldaeten en oude krijghsluyden voor langh gehoopt hadden; maer dat fulk een meeniehtte, beedight om met den deeghen in de vuyt te fterven, ellendigh in 't midden der golven en feebaren, door eene doodt, hen niet eyghen, fieuvelde. 's Anderendaeghs wierden andere scheepen verooverdt, een der felver in brandt gefteken, treffen de den foldact het felfde noodlot. Men bondte ten meereendelee twee en twee aen den anderen, waer naer fe, op een gegeeven teeken, uyt alle de scheepen gelijckelijk ooverboord gefmeeten wierden: een der felver, segmente hy hadden 't vyandts handt niet noodigh, is van felfs ooverboord gepronghen, onbekte onder onbekte, gloryfichtigh echter op zijn uiterfe. Deepe neederlaegh heefte by nae de geheele helft van volk en scheepen verfliunden: want vier scheepen, gedient door de wierdt, hebben de haeven gekreeghen, alwaer ook veele door 's vyandts mutkerten gevelt of gewont wierden. Dogh die van Dovere, soo langh 't gevecht op fée dietre, aenfchouwers fijndse, daer naer, vergramt dat den oor loogh tot op hunnen boodem vervolght wierdt, lofteen 't ghebuit van 't ka ffeel, voor hunne vers verfoende vyanden, op hunne oude vrienden. Den Engelschen, figh naederhandt oever dit floit beltaer der Hollandere beklaeghende, wierdt geantwoordt, dat fe de scheepen niet torn in de froomen van Engelandt geijogh hadden, 't welk noghtans door de Duinkerkerstraffeloos gepleeght was, maer in die heete feevigheid der teeghe veel eer op hunnen vyandt, dan op de faemengrelingsh van landt en fée gefien hadden. Dogh fy felve fuyverden figh niet fooot light, van dat fe, onder fchijn van op te foecken d'Engelsche, die teeghen's Koninghs plak kaet ter fée dienden, maer onlanghs geleeden de Spaensche scheepen, door de Hollanders verooverdt, op hunne kuff gefleet hadden, en, 't naederen der felver den Spaenschef gefant by voorraedt toegeweefen hebben de, onder fchijn van reght het gewelde des oorlooghs bepof hadden. Wijders fijn de Spanjaerts, nu maer eerft aengekoomeen, dewijl alle hoop om voor de Winter oover den Ocean te geraekht uyt was, aldaer gebleeven, vallende hunnen meefter, mits de fwaere kosten, laftigh, en ondertu fen feer elendigh geflort fijnde, als die, op de bloote kuff, onder op geflaeghe hutten behoefthigh leeven, of door fiekte en ongemakken ver gaen: want niet weynighen fijn door quijnen of aene hunne worden geflorven, en ook felfs Cubiara. Uit Italien, de gewoone weghte lande, quamen na aenfes kloekke regementen, behalvns Aertshartoghens nieuwe wervinghen in de naebeurighen rijken: fijnde de mahgen der partyen nimmer soo fterk geweest, gemerkt Spinola, toen hy by den Koningh in Spanjen was, oover 't inneemen van Oostende in gunft en gefagh ge raekt fijnde, hem lichelijk hadt ooverreerd, dat eenen langfhaemen oorloogh den vyandt voordeeligh was, en die ten eynde foudre konnen gebragt worden, indien de Koningh, 't gheen hy met langheit van tijd hadt te verschaffen, t'elfens opfette, gebruikende doorgaens voor een fin fpreuk, en ook in fijn vendelen ftaarden schrijvende: Of Nu of Nimmermeer. Waecrom hy verhaelende alle de onheyen, gereefen uyt de muyteryen, geldt en twee leeghers eychte, het eene om fijn eyghhe-
ne landen te verdaeidighen, het andere, om in Vrielandt in te storten, waer uyt van stonden aan groote vrucht te waghen stondt, aengenien d'Ooverrijnsche schattinghen, tot 's vyandts schaede, hem fouden toeval- len: en wijders veele steden, welke de stroom nu bechermede, 's vy-andts grëfen worden; en men een volkoomen leegher van nooden hadt, om allerweeghen befeftinghen te laeten; waer op de hoop wel haeft grooo- tere voordeelen beloofde, dewijl hier nae d'ingewanden van Hollandtsfel- ve, ter fee en te lande oopen gefelten wierden. Hoe 't geluk dien wijsen raedt in d'eerfte beginfelen bekraichtig, doghin in 't vervolgh de verwach- ningh niet voldaan hebbe, sal ik voortvaeren te verhaelen. Terwijl de twee Veldtheeren nogh in Vlaendre leggenhen, terwijl Maurits, forghen- de voor Sluys, Ysfendijk verferket, en Spinola hem door valte vrees ophoudt, is Buquoy met een genoeghaem aental van troepen, niet ver- re van Keulen, nae dat hy de Hollandtsche scheepen, door 't geschut, dat hy met figh sleepte, hadt van de stroom gedreeven, over den Rijn getrokken, 't eenen geweldighen schrik door alle omlegghende steden in Duytschlandt, welke Mendofs flooode bedrijven, en den meenighvul- dighen hoon hen aengedaen, nogh niet uyt het geheuhen wierden. By 't monteren der troepen is 's Paus gefant teegenwoordigh geweest, die hen plechtelij feghende, en hunne waepenen d'ooverwinninghe toe- wenchte. Sy fouden genoeghiget en wel geruift op trekken, om te fijn verlofsters der reghtsphighe in Godtsdienst, d'ooverigh ter wraecke: 't waere niet meer te doen om 't handthaeven der reghtveerdighge fæke hunner Prinfen, als die van Godt en fijner heylighen, die van kerken en autae- ren berooft, hy door hunne handt, door hunne dapperheid wilde herflet hebben. Gelegomen fijnde aen het fleedtjen Keyfersweerdt, 't welk eenige gelooven certijts een nieuwe teelplaetfë van Trajans geweest te fijn, beginnen fe ten weelderijden des strooms eene Schanfe te legghen, om figh van den oovergotgh te verfeekerhen. De brugh, om over den Rijn te laen, was tot Keulen gemaakt, en van der geliche grooten toever van leevensmiddelen, geen duyfere bliken, hoeffe de Raedt dier fteede den Spanjaerti begunftighe, soo dikmaels fijne faken hebben krachten gekregehen. Maurits van dit alles verwittinght, en uyt fijne eeghene en Mendofs raedtslaeghen en krijghsgebruyk giffende, dat ne- mandt, gefint die vyandelijche landen in te trekken, Rijnberk fouden aghter rugghge laeten, fentt fijnen broeder Henrik en Graef Ernft met drie duyfent voetknechten en tweedyfent ryters, wien de Staeten afge- fondene uyt het midden hunner vergaeeringhe hebben toegevoeght. Deele hebben niet eens in bedenken getrokken voor het eerfte hunner fær- ghe Rijnberk te verfterken, befluytende eenen grooten ommetrek buy- ten de stadt met swaere werken, om den vyandtôp te houden, en def- fentingh des te ruymer verbliff te maeken. Met diefe hielden fe den fol- daer beefigh, hoewel de steden in Ooverysel en Vrielandt, en infon- derhecht Linghen, even hart onderlandt van krijghsvolk en andere oor- loghs behoeftten versoeghten, laetende door befondere vreefe de forge voor 't algemeen vaeren. Nae Linghen fijn gefonden vijf vendelen voet- knechten. Hierentusschen hadt de ruyter, onder de Naatuische Vorften, den vyandt tot tweemaeilen ontmoet en geflaeghen. Eer de Soomer nogh ten halven was verloopen, trekt de Marquis Spinola, laettende Graef Frederik van den Berghe, die 't gebliekt oover fesduyfent voetknechten en vijfhondert peerden hadt, in Vlaendre, met de meehe fpoet in eyghener perfoone nae de troepen van Buquoy, en die hy van der hadt voor uytgefonden. Hier hadt hy stilliwighghen afgemert, dat de
DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 485

de plaets Roeroordt, alwaer de Roer in den Rhijn loopt, was feert wel geleeghen tot versterkingh. Daer nac de hoofden van 't leecher by een geroepen hebbende, fonder dat tot nogh toe yemandt wift, wat hy moght in den sin hebben, opoent hy sye meeninghe: Dat het was aengefien op Limbge, de voornaemst sterkte in die gewezen, en noghsans lightelyk in te neemen, soo men sgh fonder werfjaxm spoede, dat 'er weynigh bejettign, en onerwaeren in den oorlogh, binnen lagh, dogh dat het geheele werk hier aen kingly, het onderland der wyanden voor te koemen, dat tot Limbgen fondy by een trekken, indien te om Rhijnberk en Grol, en andre flichttjens van geene naene, hunnen tydt, verfleten: dat hem ook niet onbekent was, hoe strijdyg 't teeghen 't krijgsgewayke en donde leffen der Veldtooversten aenliep, laetende niet dan van wyantlijcke plaetsen van achteren, diep in 't landt in te trekken: dogh dat men syne raedsflaeghen moest schikken en veranderen, naer sgh de saeken toedroeghen, en geene leffen soo algemeen waeren en altouso gelden konden, en men dikwils meer voordeel deede met waeghen, dan met onsmoghtighe. Dat hy den bequaemsten tydt hadt uitgekooren, de gewaissen rijp, dan nogh niet ingegreven fijnde: en de steeden op de fijnden van Westphaelen, selve leewensmiddelen foudden aenbrengen, soo men die betaalle. Dat hy ook dit voorfien badt, dat Maurits wel foudde derwaerts koomen, manlangh-saen; fijnde ongereet tot eenen toght te lande, waer hem nogh vloote, nogh de gewoone stroomen volgheen foudren; en dat, schoon hy quaeme, de vlakke velden plaets engelegenheit foudren geven om flagg te leeven, 't gebeen de fijne soo vuyrigh begeerden, als de wyantd forghvoulgh mijde. Aangaende de schanen by Buquoy begonnen, trok men in beraedt, of men foudde goetvinden die te fleetsen, in 't weederkeeren opte maeken, of die te behcermen: de meefte voor hun gevoelen in bedenkighe geevende, dat, door 't verdeelen der troepen, fijne maght en achtbearheit te krenken, schaedelijk was voor die in eens anders landen introk. Spinola omhelsde 't gevoelen der minfte, en heeft Buquoy belaft een Soomer leecher needer te flaen op den kant van den Rhijn aan de fijnde van Duytschlandt, hem laetende om de werken te vergrooten en te bewaeren seysuywint foldaeten, ten meermendeel nieuvelingen, en niet maghtigh om eenen swaeren toght uyt te flaen. Daerbenevens was 'tinfight, door die fijnh van een leecher, die van Hollandt met een ydele vreece voor Rhijnberk te bekomenerek, en belette de troepen af te fenden: werwaerts het gevaer in ernst befchooeren was, uyt vreece, dat den toght in Vriestlandgevenyt, en 't krijgsvolk weghgevoert fijnde, Spinola veel eer moght derwaerts invallen. Hy sels heeft tot deefen aenflagh met sgh genoomen neeghenduyfent man te voet en omtrent tweeduyfent peerden, en geloost dat hy hier aen genoegh hadt, wel weertende dat Maurits troepen seer veriwakt waeren, en voor een gedeelte in Vlaandre blijven fouden, om op den Graef van den Berghe te paffen. 't Voetvolk was op hunnen toght verdeelt in drie hoopen, yder met flukken by ligh, te faemen elf in getael. De fijden waeren bedeekt met karren, gelaeden met lijftoght, fchuyrtijens en brugghen, om oover de froomen en moeraffen te geraekhen, en deefl weederom mit een geleyde: dogh de ruytery hadt de voorttocht en de achterhoede gehlooten. Spinola sels geleyde d'eerfte flaghord, hebbende eenighe voor uytgefonden, om de weeghen te ondtekken en te effenen. Wanneer 't leecher op ruymer veldt gekoomen was, fijn de voorttocht en de flaghord, om den toght te spoeden, t'faemen getrokken, en ook de waeghennyen verdubbelt. Hunne naghtruft wierdt, in plaets van een wal, behcmermt door 't gesehut en de ruytery: oover dagh Ppp iij hadt
had by seckere beurten de middeltocht de voorttocht, en de achterhoede de middeltocht. Taetelijk is toen by een sonderlinghe ervaerentheid ondervonden, in hoe weynigh tijds de grootste gebreeken, selvs verouderde, fijn te verbeeteren, soo maer vlijtighhe toefight volstandigh voortvaert. Want de krijghstught nu voor langh door muyterven en tooneelsoof ongebondenheit bedorven, is van flondoen aan herfsteeld door deelen veldtheer, die, gelijk hy was t'hin in 't betaelen der foldren, en milt in 't belooneen, soo ook teeghen alle midlaeden onverbiddelich, en door geene gunst te beweeghen was: soo verre, dat niet alleen dieffstukken en rooveryen, maer ook uyt sijnen troep teloopen, aen den liyvingh. De geweldighe rondtom rijdende, de beul veerdigh met de stifrop indehandt, en eenighe weynighhe, om geringhe midlaeden, in 't aenfien van 't geheele leegheer, opgehanghen, hebben allen hunnen plught geleert. Aen de naêtre steeden in Duytschlandt wieret gesonden Philips de Croy, Graef van Solre, om, de vreeue weghneemende, hunne gunst te gewinnen: vertoonende, dat niet, als wel voor deelen, muytseike en ongehoorsame met een woest gedruyfch quaemen inforten, maer dat se op hunnen boodem hadden, die veerdigh waeren in 't regeeren, en gewoon geregereert te worden, en die witten ontijdighhe van vyandliche volken t'ondersecheuden: dat se nogh steeden, nogh plate landen lantigh vielen: dat se alleenlyk leevensmiddelen voor geldt te koop, en doorogetht buyten yemsants schaeide verwoghen. Geen onderseheyt was 'tertvitchen doen en leggen: waerom de lijfhogoht wel te krijghen was, en de naeberen, die de voor righe ongeregeltheeden met de teegenwoordighheid geruithheid vergeelen, hen preelden en bedankten. Den vierden dagh is hy over de stroomen Roer en Lippe (hoewel eenighe Hollandtiche ruytery was gefonden, om de brugh van de Lippe af te breeken, maer te traegh voortgetroeken) gekommen voor Oldenfeele, een steedtjen in 't gebiedt van Overyssef, hebbende als nog naer oude werken der voorgaende ceewe, sonder veranderingh, feeert Maurits't seven jaren te vooren hadt ingenoomen. Den Marquis, hoe seer se figh ook spoedden, dacht dat het metter heeft in 't voor by trekken foudre konnen weghgenoomen worden, aengesen men vreeede, dat, korts daer naer, wanneer de befeetingh was versterkt, 't meeninghuvigheid party loopen daer uyt veel quaets doen, en den toever gevaaerlijk maechen foudre. Binnen waeren omtrent vieronter mannen: welker ruytery eerst, en daer naer 't voetvolk fijn uytgevallen, niet sonder verlies der gener, die d'erfste genaeert waeren: maer 't leegheer daer op volghende heeft hen, als te swak, te rugh gedreeeven, en is in eenen nacht, ongeacht het schieten, en worpen van vuurballen uyt de stadt, van drie plaetfen tot op de graft geraeert: maekende Spinola, geen swaerigheid ter weercldt, in, met de doodt en wonden van weynighhe, den tijdt, 't voornaemste in den oorloogh, uyt te koopen; heel teeghen 't krijgsgebruuyk van Maurits, gewoon de faekenen feeekerd, en dien volghende langhfaemer te neemen. 's Morghens vroeggh, naer dat de fukken, die hy hadt meeggevoert, geloft waeren, is de stadt oovergegeeven: en hebbende uyt gevanghenen de stadt van Linghen vernoomnen, en dat 'er meer volx verwacht wierd, beta hy de ruytery voor uyt te trekken, en staets anderendehegs elfs fijn leegheer meeder. Maurits hadt Linghen, waer van hy veel werk maekte, als dienstfigh om de grennè te fluyten, en ook uyt befondere geneegenheit, als hem gefchonken, op fijne kosten, en naer fijne konst, begonnen te verterken, en de stadt met haer kaltee omvanghen binnen een genoeghfaem diepe en wijde gracht, en fes bolwerken. Maer 't werk nogh vers en ten deelen onvolmaekt,
maakt, ook de wal niet genoeg gezet sijnde, dienden den belegghersten voordeele: hier by quaemen 't geringh getal der beveteltinghen, (niet sfer-

ker dan feshondert, die nogh uytvallen, nogh 't veghten voor de wal souden hebben durven waeghen) ooverfent van weyningh ervaerenheit, en
dies to bloothartigher, en dat 'er niemandt was afgerecht om 't geefhet te
planten. Terwijl de flukken aengevoert, terwijl de plaexte afgegoept
worden, hadt de vyandt, fonder schaece, gedient door de ommeghende
hooven, eerder dan geloofelijk szech, den kant van de graft gewon
nen. Vier landtaerd, genoopt door naeyer, spoedden figh aan soo
veel oord, met alle vlijt, om oover te koemen: eenighe groeven wae
terroopen, om 't waeter in 'oude graft van een kleyn ftroomtjien af te
leyden, andere maekten een brugh oover tonnen, of bonden rijfsboffen
en takken van boomen te faemen, cene vondt diene voor Oostende geleert
hadden, soo onbekommert, dat eenighe bloot binnen de graft beeefgh
sijnde, 't werk gevordert hebben. Ten neeghenden daeghe des beleghs
fijn de Waelen gekoomen tot onder 't bolwerck teegehen oover hen. d'ltal
liaenen, Spanjaerts en Hooghduytscße ftonden fomminghe midden in de
graffen, andere naeder. De Steevooght Marten Kobbe, afgeleeten van
ouderdom, en quaelijk ter been, hiedt krijgsraedt met de hoplyuden, en,
booven alle andere ongemakken en behoeften, hen 'tgebrek aan koeghels
toonende, vreaghde wat hunnes oordeels beft gedaen diende: en nie-
mandt onder hen was hartigh genoech, om sijgh in dien nooot, daer de
ftekten en werken gevaer lopen, tot het aftecken en 't opwerpen van
nieue aan te bieden, sijn lijf tot beftcheringh der felver te waeghen,
of ten minfent 't kafteel te verdaedighen: veel eer verwonderden 't figh,
dat de vyandt hen niet tot oovergaeye vorderde: andere s Feyden, fulk
was oudt en geen wijfe meer, nogh ook voor Oostende of Sluys gedaen.
De Steevooght, quanfuys om hen hartvooghtighe in te boefemen, raec
'de 't verdragh tot op den avondt, of was dit te langh, tot op den mid
dagh, uyt te ftellen: d'andere aan 't muycen: feggheende, dat soo weynigh
uren van geen gewigt fijn konden: dat verdragh spoedigh geëeycht,
spoedigh verkreeghen wydt. Sy voeren 't met geen minder voorbae-
righeyt uyt, als 't befootten hadden. Blijde was Spinola, wiens wenfchen
en begeeren, hoe onverdulighe ook voortlaend, 's vyandts vreefe noghs
was voorgekoemen. Maurits hierenfufchhen, op 't gerucht van den
toght oover Rhijn, soo veel hem doenlijk, spoedende, geeft de bewae-
ringh der fefhanfen in Vlaendre, en het vorghen voor Sluys, oover aen den
Heere van der Noort, en trekt in aller haeft met vijfentwintigh vendelen
den nae Deventer. Tien andere hadt hy van den Rhijn opontboed,
en gelijk getal gelight uyt de bevetelinghen: boovendien kreegh hy
acht vendelen, nieuw geworven in Engelandt: 'tgeefhet wydt door den
windt opgehoeden. Den tweeend en derden dagh nae 't oovergeeven
van Linghen, rufte hy figh tot ontfer, hebbende op die hoop de fteeden
ontbloeef van krijgsvoel, toen hem de tijdingh van 't verlies der fteede
niet min droevigh dan onverwaeght, te gemoet gebragt wydt. De
Steevooght Kobbe, en d'andere hoplyuden wierden in langhduerighge
gevangelshen gehouden, vlotterende d'uytpraek van hun vonnis tufchhen
't strengh geroep der gemeente, en de gunst hunner vrienden. De voor-
naemfte punten hunner verdaedigingh waeren, dat, hebbende brieve
aen de Naftauche Ooverfien en de naeuerighge fteeden afgefonde, men
hen geen krijgsvoel genoegh, en 'tgeen om de stadte houden noodigh
was, hadt toegefonde, en dat de gemeente binnen de stadte, fterker in
getal, weygherende de waftigen waer te neemen, hen door gebeeden en
drey.

Dat over-
gegeven
wordt.

Maurits
rufht figh te
fnaede toe
om 't beleg]
op te fae-

De Stee-
vooght Kob-
be, aenge-
klageht
over te
schielich een
overgaeye,
wordt in
hechtenis
gesleut.
dreyghementen hadt gedronghen, door een tijdelijk verdragh, den nae-
kenden ondergangh voor te koome. Ten laetsten, nae dat de tijd het
haeltelijkheid der daedt gesleven hadt, is goetgevonden, hen, vooralle
andere straffe, van hunne ampten af te fetten, fonder meer. Gederu-
den de 't beleghe, heeft Thomas Fuller, een der gener die sighe, nae de mu-
tery van Hooghstrachten, aan de fijde van Hollandt gehouden hadden,
vuerigh gefé om op roof te gaan, ontmoet den Graef van Solre, en
hondert ruyters hem tot geleyde gegeven; dartigh der fèlver heeft hy
gevanch genoomen, en onder andere verlafghen den Baroen de la
Chau, schoonfoon van Richardot. De Graef selhs gequocht, en door
fijne wonde opgehouden, is het ter nauwer noodt ontkoome. Dogh
de Vereenighe Staeten, of hen mishchien moegelijke ware Spinolado
ongheer te benaweuen, hebben oopentelijk by plakkaet afgekondight, dat
fe, die lijftoght in 'tleegeher brighten, voor vyandt fouden houden. Echt-
ter heeft deen toever niet opgehouden, op hoop van winft, en korts
daen aen ook door schrik der leeghe: en foo verre was 't van eenigh
gebrek, dat fommighe hunne waeren uyt het leeghe weederom nae huys
gebragt hebben. Met Linghen fluyte de loop van Spinolás leeghe: en
by jelfs, als verflet over de fonderlinghe guftel des gelux, verwonder-
den sigh oover 't geweldt en de konft der werken; en echter maekte hy, om
die tePefchermen, andere buyten de graft, 't welk hy verfataend Maur-
rits voornemmen geweef te fijn, nu jelfs volvoerde, als waere 'er een be-
leghe ophanden geweest. Maer indien hy, in plaets van voor winften be-
koomt te fijn, veel eer hadt voortgevaeren met meer andere te win-
nen, die felfde voortvaerenheyt, en den roem fijner waepenen, nogh foo
verich, hadt de meefte plaetten een bijfchere ontfteltenis aengejaecht. Bin-
nen Koevorden en de Bourtangh, die Vrielandt fluyten, was weynigh
krijgsvolk: Gröninghen inonderheid fceer verlafghen: en Embden niet
verre van daer, weynigh van oorloogh weetende, afgemalt door tweedragh-
ten; welke Graef Enno voede, als wien de tegenpoede der Staeten
bet deeden opwelle. De vyandt filmm leeghende, wierd Maurits leedi-
ghen tijdt gegeeven, om de plaetten in Vrielandt en oover Rhijn, die,
niet genoegh voorfien, het grootste gevaer liepen, met meerder befet-
tingh te verftheren. Hy jelfs, hebbende neegehenduyfent mannen by een
vergaedert, is, met Willem van Naflau, nae Koevorden getrokken, om
de plaetten innewaerdere te dekken, en om den vyandt des te dichter op
de hiehen te volghen, maekende aen die plaetfie nieuwe bolweren. On-
der dit beloop van oorloghen in 't oopenbaer, wierd niet naegeaeaten
schijfie aenplaefghen en verrafghighen elders in 't werck te fletten, uytge-
vonden en gefmeedt door de Tyrril, einen Françoischen ballingh, die
fijnen dient, door de Hollanders verworden, om dat hy scheente groo-
te eercampten en beclooghen te eysfchen, dien den Spanjaerts hadraen-
beest, fijnde flout van moedt, en een uytneemend konftenaer in 't maec-
ken van petards, en andere vueterwerken. Aen deefhen geeft den Aertsbra-
toghe, want hy hadt volk ten ooveren, onder 't beleid van Hericourt,
Stéevouogh van Hult, vijftiennhoudt voetknechen, en driehondert
peerdens, in hoop om Berghen op den Zoom in te neemen. Desby
naght, met laegh waeter, langhs de verdronghe landen, door des stadts
haeven gekoome fijnde, machen sigh meefter van twee fterken, wel-
kier grootte diende om de haeven, de kleynfte om de poort te befcherm-
en, de wachten de vlucht nae de stad neemende. Dan indien fe
hadden voortgevaeren de haeven dieper in te breken, 't waere niet fön-
der gevaer der fteede geweef, fijnde soldaet en burgher even fchielijk
ver-
verraakt, en dienolghende van verbaeftheit radeeloos. Sy trekken nae de Waeterpoort; hier hebben fe twee staektels, die'er tuschfen beydten fon- den, door petarts om verre geworpen; een gehegh aen de poort selve, onder weeghen nat geworden, is gespronghen sonder vruchtte te doen; en geen ander was 'er by de handt: want se waeren in 't flijk blijven hanghen. Hunnen aenflagh dus gebrooken, 't waeter aen 't waallen fijnde, hebben fe figh te rugh gefpoedt, verlaetende hunne ingenoomene fterkten, wann- neer die van binnen, nu reets in meenighete ter veraadiging by een ge- ruk, niet alleen hunne mufketten lotten, maar ook fteeven van booven needer wiepren, waer door 'er dartigh doodt ter aerde bleven, en veele verminkt. Deze ongelukkighe uytkoomft echter heeft hen niet afgefricht van den zelfden aenflagh, naer een maendt verloopens, met fterker maagt van troepe en grooter moedt in den boeften, andermael te waeghen. Toen ging'tvechten vry verwoeder, gemerkt hunnen aentoght door uyt- gefondene op kondschap te voeren bekent fijnde, van binnen alles veer- digh was. Maer de vyandt, schoon hy dit fagh, bleef by fijn opfet. Naer middernaght, by reegenendt weeder, en daerom des te duyfterer, het reeken van alle kanten gegeeven fijnde, gefchiet den aenval op drie ver- schieyde plaetfen. Aen twee oorden, daer 't waeter tuschhen byden liep, fijn brugghen oovergeworpen, en hoewel die te kort schooten, wierden niet weynighe, met handen en voeten de wal beklimmende, nu om hoogh gekoemen van booven needer gefooten. Want de Steëvooght Pau- lus Bax hadt de burgcye, gefteeken onder de foldaeten, geplaetft rondt- om de wallen; hy felfs oover al omrijdende, en midden op de markt twee vendelen tot schielijken noodd behoudende. Dogh aen de Steen- berghfche poort, vertoonde figh niet een verralling by nacht, maer oepentgh geweldd teeghen geweldd gekan: gemerkt de fteedelinghen door 't aenfteeken van ftroo en piktoortfen helder licht gemaekt hadden, om al 't bedrijf des vyandts te mooghen bekennen. Sy hadden aldaer door petarts twee poorten en de valbrugh doen springhen; en nu reets fteogh 's vyandts trommel binnen 's flads wallen: daer beneevens blae- fen de ruyters hen teeghen op trompetten, als nu gereet om foo terfladt in te florten. Een poort alleen hieldt hen teeghen, welke deburghers hen door 't in en voorbreghen van waeghenen en balken toedamden; fy daerenteekehen, aengefien, de voortgaende aenflaeghen de meefte wer- ken en werklyuyden van du Terrain verflonden hadden, arbeydden om strijdt die met bijlen en deeghens van een te breeken. De burghers fien- de van booven de mueren hunnen vyandt foo nae, wiepen pekerepen, loftten met alle geweldd gefchut en muffketten, die doel troffen, hen daer- enbooven met fpijtighhe woorden toeroepende: dat hunne Ooverfetn, 't leeven hunner foldaeten haetende, hen op de vleesbank braghten, dat onde L.Vrouwe van Hal en Scherpenheuvel verre van daer waeren. Nie- mandt was in de fladt of traegh of leedgh: de magiftraeten, jae felfs de kerkendieneren, lieten figh met hunne waepenen vinden neevens d'an- dere, om hen aen te troofoen en ten voorbeelde te dienen. De Roomsgefin- de burgheren van gelijken, waeren 'ereenighe, weetende dat de seege by nacht en in verwoeftheid verkeerghen, geen oterscheit van Godtsdienft maeken foudhe, queeten figh op 't vergarticle, om niet te schijnen figh van de gemeene faeke af te fonderen. Uytteekende fagh men ook in dееfe gelegenheit den dienst en wakkeren arbeidt der vrouwen in 't aenbrer- gh en van minkyfers, koeghelen, pekerepen, en fommighe, die, hun- ne kinderen uyt de wieghe neemende, die met fteeven vulden; die klein- hertigh en weeker waeren laegehen langhs de ftraeten op hunne knijen,
Hugo de Groot, Veertiende Boek

1605.

Vruchlessen aenflagh van Grobben donk op Grave.

Maurits soldeeren op Spinola's leeghe aenlauende, beletten, figh selven door eygh en schrik'verkryghen van een heerlycke feghhe.

Spinola leght een schanfen ten wederfeltenden des Rhijns.

Verfierd fijnde met onderslandt, sent hy Bu quyot tot het beleggh van Wachten donk.

De Hooghe Luystsche dat de gebouwed by Keyferyer verdicht wierden, maer Roerordt lagh in't gebiedt van Meurs, op's vyandts boodem, en beeter van gelegenheit, en't gheen uyt eyghen insight was gedena werdht voor een weldaad aengereckent. Om dees tijden was een nieuw regement Italianen in Nederlandt aengekoemen: als ook een ander, beftaende te gelyk uyt Englische en Schotten, en ten deelen Roomsefende Yeren, die, ongekermd van de Hollanderen, den Spanjaert te hulpe, Britannien tot ontlaelinge, waeren oover fe geteeken. Met deele magnen, en de troepen die'er Spinola van de fijne hadt bygevoeght, wordt Buquoy gefonden tot het beleegh van Wachtendonk. Doogh Maurits, beducht voor looheit, volghde den vyand naeder aan d’Yfel, op dat den oorlogh in dat geweft geen dieper inbrek deede. Sienende dat Spinola hadt pocht gegreepen, flacht hy van gelijken fijn leegheder meer nae beneeden, onder de stadt Weefel: en achtende, dat hem noyt gunstigher gelegenheit om yts gewichtghs te waeghen was voorgekoemen, als nu, terwijl een gedeelte van's vyants leegheder in Vlaendre, een ander voor Wachtendonk wierd opgehouden, befunyt hy Spinola's ruiterh, en eenighe regementen gelegen in het dorp Mullem, en voorts foo hem dit voorneemen hadt geruukt, 't ooverighe van's vyantds leegheder t'oovervallen: eenen loffelycken aenflagh, en grafchepen dien dagh een heerlycke feghe te geven, soo 't Goode niet hadt behaeght den langhduerighen vooropfeid en den oorlogs-rooms der Hollandere door dwarsdriften te fluyten: want geene andere oorfaeck fonde ik met reeden foo noodlottigh eenen schrik konnen toetschrijven. Het dorp Mullem leght aan de Roerstroon, dien men, schoon hy feer breedt is, noghtans op verschehyde plaetfen kan doorwaedten: alleenlijk is 'er voor de ruiterh niet allereveghen doore te koemen: gemerkt de kanten heel steyl fijn, daer se door menfchen handen niet ge- leeght fijn: op den oever daer teeghen oover flacht het huys te Broeck, 'en rondom teeghen heuvelachtigh velden. De Prins spoedt figh met al het peerdevolk, en eenighe regementen te voet gefeeten op waeghen, foo veel hy konde: hy belaft fijnen broeder met een gedeelte der ruiterh voor uyt te rijdren, en Marcelis Bax met een ander door verschehe feghen: de- ffen oover de Roer, na 't huys te Broeck, om den vyandt befolooten fijn- de alle gelegenheit tot vlughten te benceemen, hem door eenen smithen wegh.
wegh tuufchen hen en den vyandt: hy vondt juyst den flaghboem oopen en onbewaert door 't veruyf eenes soldaets, dien gelaft was sufx te be-
forghen, en die deefc achteloosheit naderhandt met den hals geboet heeft. Hier in was eenen misflagh begaen, dat Henricx van Naflau ru-
tery niet van flonden aen reht toe nae Mullem spoede, maer halte hieldt, om het voetvolk in te waagh't; anderints foudde hy den vyandt verlrot tyt in verfcheide weeghen gevonden hebben, die onduerftulchen te faemen getrocket fijnde, nae de stroom en de hooghten en vlakten aen d'oover-
lijke weeken. En dit alleen heeft de Hollander verfchrikt, dat de den 
vyandt niet, gelijk fe hoopten, op het onvoorsienf hadden aenge troffen, 
fijnde buyten twyfel, fonder dat, die flerkfte: hier uyt naemen fe, als sinneloofe, schandelik de vlucht, fonder van yemand vervolgt te worden. Ter naeuwer nootd is 't gefight van Maurits en fijner regementen magh-
tigh geweeft hen te weederhouden, en te beletten, dat fe niet met de self-
de verbaefheid, midden door hunne spitsbroeders, door hunnen Veld-
heer hen ftorten. Bax hierentuufchen 'tuyterfte des huys van Broek, dat 
binnen naeulijf door tien soldaets wierdt verdaedlicht, overweldighen-
de, ontmoet 's vyandts ruutery, die juyst tot geleyde was uytgereeden. 
Des echter onverfchrikt infortende, hadt hy hen aen 't dieyen gebragt: 
'en fe hadden de vlucht genoomen, ten waere het voetvolk en de ruutery 
von Mullem aenkomend, hen onderschraeght hadt. Duis door de mee-
nighte benart, en door 't langduerigh gevecht vermoeyt fijnde, is hy 
door de aenkomf von Prins Henricx, gevolght van weynighe, niet ge-
vlucht met d'andere, en eenighe, welke de fchaemte hadt doen weeder-
keeren, herflet geworden. Dius fy van weederlijden op ruyters en peer-
den, belemmert met de stroom, moedighe aenvielen: maer Louis de Ve-
lafco, die 't gevaer der fijner hadt vermoenen, met eenighe vaenen ruy-
tery uyt Spinolaas leegther aenvlijgende, heeft in hen, dien de voorighe 
vlyght nogh in 't hart en in 't weefen lat, andermael de schrik ge-
bragt, dervoeghe, datfe verbaefd en in wanorde de hielen toonden, en 
met lommen toom de vlucht naemen: en nu kon Maurits, die aen d'oover-
ftijde van den oever in flaghorde flont, met fijn geucht en troepen hen 
niet weederhouden, hoewel hy daer toe moetgevinghen gebuykte, en 
hen scheldtwoordn toedref: thans fteele hy hen voor ooghen den roem 
en de glory die fe voormaels hadden verkreeghen: dat fy, die te Turnhout 
en in Vlaendre alfoos der eere in 't verwooren der flaghe geweest waeren, 
die fijg, door fooy eene vendelen en staande den vyandt ontweyght, 
door fooy eene flaghe beroemt gemaekt hadden, hunnen onverwelkelijken 
lof door fooy uyt een schandtulek niet befoeten fouden: dat fijnen broe-
der, die heen fooy klokhertigh hadt aengeovert, in 't midden der vyanden 
verlaeten wierdt: dan weederom noemde hy hen eenen vreeflaghtigen 
hoop, te weke in den boeufm, die fijg meer op de beene hunner peerden, 
dan op hunne handen betroutwden, maer wakkere mannem om op roef te 
loopen, om ongewaepde en weeroole overlaft te doen: voorts keerde 
yh fijg tot becredit: waer fijn, feyde hy, nu die foute geberden, dat krij-
gelaft, die hoohe worden, die fooy vaek verfoegjt hebben flagh te lee-
ven: laet die eene schande nogh de vaederlande, nogh my overkoemen, 
beetor vertrek ik, om niet te zien den hoom van overworzen te worden: 
maer neen ik blijve, en sijwerti ghly liever die schandtulek door braewe 
blijken van dapperheit, op dat ik u frax met een ander gelaft aenchoewe, 
dat ghly niet meer de selfde fijt. Dan alles te vergeefs op gemoederen, 
dien de schrik hadt onbeweeghlik gemaekt. Den jonghen Vorft van 
Naflau, gevolght van selfs maer weynighe fijner huysgenooten, als hy 
Q q i j 
figh
1605. Figh by Bax gevoeght hadt, aen sijne waepenen en gewaet genoegh bekent sijnde, wierdt benaeuwt van alle kanten. En steker Ritmeeter van den vyandt, die nae by hem reedt, schrikkende sijn roer op hem te loffen, om dat hy 't sijne daer teegen op hem fette, greep hem strax by sijn veldteeken, ’twelk voornaeme hoofden onder de ruytery te pronk draegen, een gevaerlijck gebruuck, dogh hy wierdt van flonden aengeredt: en wie hem deesien dienst gedaen hebbe, wierdt selts op de versliche daedt getwijfelt. Dogh Maurits nu niet voor de sêghe, maer voor de behoudenis van sijn leeghe becommert, sendt, op dat de begonne onfteltenis niet tot een algemeene verlaeghenheit voortliepe, een gedeelte sijner regemen ten over de stroom. ’Deerste, die ’s vyandts ruytery heeft afgaeckert, is geweef Horatius Veer met sijn Engelse te voet, houdende figh in flaghorde beytels gewijf geflitten met de spiiffen voor uyt. Daerop is gevolgt den Françoischen Kornel Omarville, wien ’t aldaer het leeven koste: en niet alleen hebben de regementen te voet den indruk van ’s vyandts peerden weederflaen, maer eenighe ruyters hun voorbeeldt volgheen, hebben geen geringh getal der vyanden te rugh gedreeven, die op ’t huys te Broek, by hen hernoomen, sijn ontvlucht. De kans was aan ’t keeren: maer Spinola feldie die te leur door een treffelijcke behendigheid, doende aen vele oorden daer omstrent den trommel flaen, gelijk als of de geheele maght sijner voetknechten, die vry een langhe wegh van daer belemmert was, naerde om op hen in te vallen. De Prins toen beducht, dat die ge-waende vrees wel ernst moght worden, en hoe meer hy figh voor deelen op de kloechheit sijner ruytery vertrouwt hadt; des te dieper thans de hachellochheit der waepenen overweeghende, belaat den aftoghtte blae-fen: die vevlyngh en in goede orde is gefchieht, nae dat hy ’t voetvulk met hunne waepenen innenwaerts langs den oeverhadt gestelt. In dit geveght heeft de vyandt verlooren Trivultio, niet min een treffelijcke ooverlste, als een braef sôldeet: en van weederfijden waeren dooden, gesevens, ver-ooverde vaenen en gevanhghene; en, daer de schaede gelijk was, bleef de grootste schande aen de sijde der bespringhers. Spinola dit gevaar dus onduykel, trok ’er voor ’t toekoomende een voorlighte grijssleffe uyt, en leeghere sijne troepen naeder by den anderen. Daer nae gaet hy in perfoon besighgethen, hoe ’t in ’t leegheer van Buquoy voor Wachtendonk stont, en alles nevendich gewonden hebbende, keert hy weeder nae Roeroordt. Den drooghen Herff beughenlighde Buquoy, daer handt anderfints feer waeteraghthig is. Dogh de beleegherde, hoewelze daer binnen twaelfhondert sterck in befentinigh laeghen, onder den Steevoocht Ryhoven, en, figh op hunne vuyften en niet lichte werken betrouwen-de, groote dapperheit belooft hadden, deeden met het maeken van buy-tewerken, met het doen van uytvallen, niet soo veel teegenweer om den vyandt op te houden, of hy en quam, nae met een brugh oever de Nierfe geraekt te sijn, ten achtsten daeghe in de stads grâft te leegheren; waer nae hy ’t waeter, de schuttinghe die ’t binnen hielde om verre geshootten hebbende, aflye. Gekoomen tot aan de bolwerken, hebbende, eert door mynnen, daer nae doo ’t doen van eenen storm verfchrikt sijnde, Wachtendonk den twintigsten dagh oovergegeeven. Herentullchen hadt de Prins einen eenen aenflagh gemaekt op Gelder, maer, gelijk de voor- righe, ongelukkigh: ’t leeghe lagh vier mijlen van de stadt, werwaerts hy by night verrelyft sijnde, de ruytery en een gedeelte van ’t voetvulk met sijh nam. Eenighe der sijner hadt hy voor uyt gesonden, om hem den wegh door petarts te oopenen: maer sijnde gekoomen tot aan de schuyfbrugge, is de petart gespronghen sonder vrught te doen: de tweed,
Die der Nederlandsche Historien. 493
de, die daer aengehecht wierdt, viel in degracht, en gaf den steedelinghen tijd en wijle om op de been en t'aemen te koomen, de de dichtt daer omtrent faende om verre geschooten hebben, onder welke is geweest Philips, soon van Philips Mornay, Heere van Plevis, wiens al te groote leerflicht hem in 't gevaer te achteloos maekte, cedele spruyt fijnes eelderen vaeders, diens doorluchten naem in groote geleerheit en heerlijke daeden hy met wijde schreeden op 't selfde spoor naevolghde. En Spino-
la, wien dit jaer wel gelukt was, verluyymde niet 't ooverighe dat 'eraen gebrak dicht waer te neemen: dan hebbende Buquoy gefonden nae Kra-
kou, een kafleel in 't gebiedt van Meurs, is hy 't met weynigh moeyte meester geworden: want haere voornaemfte sterkte, de moerachtighe grondev, hadt hen door de langduerighhe drooghte begeven. Dogh in Vlaendre heeft Frederik van den Berghe en fechan gebouwt, dicht onder Sluys, ter plaetf de fier de froomen, de Soete en de Soute, in de haeven vloeyen; daer toe hem niet weynigh diende de geringhe maght der vyanden in die geweven, en kriegslift; om dat die van Brughe van de Sluyfenaers hadden verkreeghen vryheit om eenen dijk te legghan, als om daer door weederom te winnen eenigh landt, dat door inbreuk van waeter ten dien-
ter menschen was onbruykbaer geworden. Op 't uytygen van den Herft, wanneer 'er veel reeghens viel, is Spino.la, fiende fijne werken by Roeroorde vlottroken, d'eerfte geweest, die fijn leegher heeft geschey-
den. 't Selfde deede ook Maurits, en de ruytery nae hunne Winterlee-
gheriningh keerende, ontmoette op wegh en floegh de vaen van Grob-
bendonk, diefe ten grooten deele gevanghen weghvoerde, waerneem-
de alle gelegenheyt, om 't geheughen van den flagh te Mullem uytte wif-
fen. En dit is 't gheen aenmerkelyk is te lande voorgevallen: maer ter-
fee fijn d'ooverblieffen van 't regiment van Sarmiento, ter fluyk by on-
fluyymigh weeder, terwijl de windt de Hollandtche scheepen elders heen verfryot haft, in Vlaendre ouvergefonen: korts daeraen is een fcheep-
man van Rotterdam, genoemt Moy Lambert, flaghes geraek teegh
den Ammiraal van Dunckerken, bemant met hondert twintigh koppen,
dien hy een boordt klampende, bevoght, als op 't vafte landt, met aller-
hande geweer, wel met een minder getal, dogh met gelijke moet; en hy,
die om eere freedt, week in geenen deele hen die 'er 't leeven te laeten hadden. Maer toen den Onder-Ammiraal van Noordthollandt, Jan Ge-
brants foon, ook fijn fchip aen 's vyandts boordt geklampht hadt, gaeven de Dunckerkens, hebbende onder andere verlooren hunnen Ammirael Adriaen Dirx foon, vermaert door fijne roveryen, en daer by den moedt
verliefende, op hoop van genade, figh oover. 't Verooverdt fchip wordt
gefich om naederhandt ten oorloogh te gebruyken; omtrent felfigh men-
schens fijn 'er opgehanghen; weynigh om hunne jaeren verchoont, en
fomnighe ter doodt geelyd wordende 't ontvlught, fonder dat hen yem-
mant teegenhieldt, om 'at dit straffen soo langh achter een de harten tot meedeooonghen hadt bewooghen. Onder de gene die dit jaer uyt Indi-
dien weederekeert fijn, waeren die Heemskerck met een lek fchip hadt
gaeten aen gene fijde van de kaep Bona Esperanca. Dit, door den windt
vervallen fijnde, is op de kuf van Madagaskar acht maenden blijven han-
ghen, lijdenige gebrek aen alle behoeften, en 'tcheepsvolk door fiekten,
door oorloogh teeghen de wilden, en eyndelijck door kommer en verdriet
vervnetende, waeren uyt een groot getal tot op achten gemindert. Ge-
lijk noodlot hadt by geval andere Hollandtica scheepen, vaerende nae
't Swaenen eylandt, gebragt op de selfde kuffen. Deefe aldaer, onder
elkander in een aengenaeme ontfeeltenis blijdschap met traenen menghen-

Buquoy neemt Kra-
kou.

Frederik
van den Berghe
bouwt een
fcheep
ligt onder
Sluys.

Grobben-
donx vaen
wordt ge-
flagheen.

Den Ammi-
rael van
Dunckerken
verooverd
doore de Hol-
landeren.

Q q q ij
De Weert wordt door verraad door de Koningh van Candy in Indien omgebracht.

De verhoeken van twee scheepen uyt Ceylon, brengende de bedroefde tijdinge van ’t vermoorden hunnes Oversten, Sebalt de Weert, omgebracht door verraad van Fimala, Koningh van Candy, dien wy elders verhaelt hebben dat de Hollanders begunstighe ghefunden. Maer Sebalt had sijnen arghwaenhigen aerd, die den Wilden doorgaens eyghen is, gaende gemaakt, met eenighe Portugijfen, sijne krijgsgevangenen, hunne vryhey te schenken; ’t welk hy, als vreamt van de feeden der Wilden, voor een bewijs van onderling verbandh had opgenooimen: en hem nogh meer ontsteeken, terwijl hy, sijnde met hem in gelyk oover de middelen om de Portugijfen te beoorloghen, aenhieldt, dat hy soude sijne scheepen koomen belichtighen, en daer uyt hunne maghtschatten, erfstlicher hierop aendringhenende, dan ’tomtrent Konin gh is geoorkoxt: hy gelooovende, dat onderschijn van giedenflighe eenen aanlagh op fijn leven was gemaakt, is dat gewaent met een daelijke schelmsruit voorgekoomen. En sijne landstuyden, om niet den handel te verlieffen, hebben naegelaeten sijne dootd te wreeken. Dogh de Koningh van Spanjjen beducht, dat de vergeleegthe en minst steke landen sijner heerichappe alle de weereelde fouden bekent worden, deelt door een streng plakkaet verbodt allen vreemdelingen, fonder felfs die hun burgerrecht verkreeghen hadden uyt te fonderen, te vaeren op Indien, of eenighe andere landen onder ’t gebiedt der Portugijfen, en bevel aen allen, die sijgh thans in dat gedeleide des weereelts bevonden, binnen sckeren daeghe van daer te rugh te keeren. ’t Welk noghtans soo weynigh klem gehad heeft om de Hollanders in hunne vaert derwaerts te verbnderen, dat dit jaer twaelf scheepen, onder ’t beleidt van Mate liff, een der Bewinthebbers dier maectichappe, nae Indien feylden. Hierenuffelen is ook Paulus van Kaerden, dien wy verhaelt hebben nae Brasil gefonden te fijn, belaeden met geen geringhen buyt, weederom gekoomen. Onder de naebueren, hoewel den naem van vreede bleeff, gelooofde men te vergeefs, dat de heevigh beroerte cyndeliek to oopenbaere oorlogh fouden uytbarften. Want binnen Aeken, een stadt altoos begeert door de Hartogh en van Brabanct, volgerden de nieuwe magftraete, flout op het Keyferlijk plakkaet, en, ’t gheen toen verbo rghen ghouden sijnde, naederhandt is gebleeven, op een heymelij verbondt met Albertus, nae dat fe den Gerefformeerden Godtsdienst, soo in ’t algemeen als in ’t befler, onderdukt hadden, de jonght afgegaene magftraete, als gekooren by weeghe van muerty en niet wettelijk, met meeningherley hoon en fchaede, opgeflott sijnde luyden om hen te be schuldhighen; en die hunne beschermingh annaemen, hadden deel aen hunne sraffen. De gefantens des Bifchops van Keulen, wien de Keyfer die forghe hadt aenbevolen, hadden, onder sijnh van bevredigingen, den aenkelklaegen opgeleght oopenbaere belijdenis hunnes midaets met ge booghe kynen, en daer nae een geldt boete, ter herhaelingh der koften, ge daen in de reghtfacke, voor de meeste booven hun vermooghen; en geen bel taelingh geschiedende, sijne eenigh in gevanghenis geworpen; andere hebben ’t lant verlaeten: ’t woelen der gener die figh in hunne ballinghchip niet konden geruht houden, en den haet van ’t gemeen op de Grooten, hunne gunst en meededaoghen omtrent de elendigh, scheenen, hoe dieper voort teegenwoorghe te smeulen, hoe geweldigher eenighen daeghe te ful-
fullen uytbariten. In Vrankrijk is, behalven alle andere trouwloof heeden des Spanjaerts, ontdekt, dat eenen Mairargues, afgedonden uyt Languedoc, om de beeden dier Provincie den Koningh voor te draegeth, met Balthasar Zuniga, 's Spanjaerts gefant, in 't heymelijk hadt gehandelth weeghens 't oooverleeven van Maricfe in handen van Philips: waer op hy in hechtenis is genoome, en neeven hem Bruneaux, een Nederlander, geheimchijver van Balthasar, by wien bewijffen van het verraedt gevonden wierden. Als den gefant, volghens 't treght der volkeren, sijnen dienaer weedereyfchte, de Koningh in tegendeel de schrickelijckheid dier mijnlaedt vertoonde, en 't treght des gefantscaps van hem was geschonden, hieldt hy zyn, dat wêner'yet onschat gepleeght fijnt, 't geen niet al te eer nae vriendscchap snakte, by niet beboerde vulte te vervoelen, die, teegen de pays van Vervins, openbaere weerspannelingen, en syls ook wyanden des waeren Godtsdiensts, onderlandt deede, en niet alleen hadt gefoght de Graeven van den Bergh en ander in Nederland om te koopen, maar ook de Mooeren tot den ondergang van Spanjjen baut opgehipt. De Koningh door deze reedenen figh eenighints ontsettende, antwoordde, dat 'n Roomcchen Godsdienst aen fijne voor każdejen en aen hem immer meer fonde verschilt blijven, dan aan de Spanjaert: dogh dat men in de Nederlandtsche oorloghen syls wlichtelyk soght te behelpen met dat moomansficht, aengesien men sierde om ongerigtghen landt dwangh in te voeren: en dat soo of by selds dien aan Hollandt 't geldt, dat 't hem ver- frysler hadden, betaeld, of der Françoysche, eeneen landaerdt die niet rufen kan, gelijk op 't wynderfgegrensen van Hungaryen, gelijk onder den Aertbarto- t, soo ook in die gewezen, onder een uytneemernd meefer, 't oorloghs am- bâght leerden, wat waere dat tegelyichen by soo veelle aanlaeghen geëneert op fijne sfeeden, by 't arbeitden om soo veelle Grooten fijner geboerfaemheit ont- trekken; (verhaelende voortscener in 't befonder) en by sylk een voreen van alle kanten om fijnen ftaet t'ontrorden, en hem onder de pyn van fijne eyghen rijk te bedienen? Dat 't gheen men van de Mooeren sjeeghen wilde wlichtyn was, en belijdenis door geweldt van wedding uytgejyngh. Dat soo de Graeven van den Bergh, geen Nederlanders, maer Duytsche, tot dienften, die hen geen verwacht konden sgreken aengesoght te hebben, ongeoorloft was, wat had- den 't voorziende, die hy Terral, niet alleen fijnen onderfaet, maer een links van fijnen huyse, met de meefte penningh tot sijgh getrokken hadden? Maar dit waeren kleyninghen, of soo mischeyen eenigh gefant door konfenteerjen foght ge- bemen uyt te voorfen, sylk weederfijts ontwienft en straffeloos door de ving- gheren gesien wierdt: dat by bloedighe aanlaeghen, en die hem nae de keel sfeeken weederprak. Zuniga den Koningh van Engelandt prijseth, dat de, die, hoewel van het catholyck geloof verveermet, noghtans den vrede oorpechtelij- ker onderhield, sijnder, sijnde hem de Spanjaert daer op, dat hy de Spanjaerden nogh niet langh geberghert baut, en eerlangh ondervinden fonde, waer he eenen wilden. De Koningh nogh al heevigher tot dregyghementen voortvaerende, heeft den gefant sijne gramfchip belaeddicht, sychende, 't waer niet van nood- den, de deught en wyfheid van Henriik den vierden waeren niemands onbe- kent. Eyndelyk Mairargues met de doodt geslaften fijnde, is den gefant sijnen geheimchijver weedergeleeceert, keurende de Koningh raedfaem met hetten, liever dan met oorloogh, te weereken. In Engelandt is ontdekt een schrickelijcke faemweeringh van eenighe, die, uyt yver tot den Roomcchen Godtsdienst, hun eyghen leven, hunne trouwe, goedelijcke en menfchelijke reghten oever rugh wierpen. Want om dat oph hun verfoekskrif te de vrye oeffeningh hunner kerkeedhen niet hadden verkreeghen, beslooten de Par- lementsfleale 't ondermijnen, en door meenechte van but kruyf den Koningh, sijnen foorn, en de Grooten 's rijkx, op de vergaedarings van 't Parlement, om
t'leven te brengen. De Hooff-Jesuiten in Engelandt geraadpleeght op
deelen handel van hen die't schelmluuk dachten uyt te voeren, of het geroor-
loof waere een geringh getal onnoodele te feepeen in den ondergangh eener
schuldighe meeninghe, hebben geantwoortd, dat, indien de kerke dar door
eenen merkelyken dienst geschiede, met reght ook eenighe, die 't niet ver-
dient hadden, verneelt wierden, bybrengheende om dit te bevestighen 't voor-
beeldt van beleegheerde steeden. Een der meëlplichtighe sijnen vriendt waer-
schuwende, ten bestendhen daghe niet ter vergaederinghe des Parlements
te verrichtijen, heeft de gemoederen doen opwaeken, en de plaette door-
foght sijnde, is het schelmluuk en die 't had aengenoomen te volvoeren,
uytgevonden. De vloekverwanten dit verneemende, flachten openbare
beroerte en weerzpanningh in eenen afgeleeghen hoek van Engelandt,
wau toe den Jesuitt Oldécorr de kleinhartighe aenmoedighe, met voor-
houden, fy fouden uyt cene uytkoomst niet van de fiake oordeelen: dat
Godt vaeken goede en hem aengenaeme afleeghen in 't eerft den ge-
welften voortgangh weygherde, om hunne standvaftigheidh door teegen-
spoeden te beproeven: maer in 't flachten felve ooevervallen sijnde, worden
fe voor de reghters gelfeep. Ook Garnet, die selfs voor deelen veele aen-
leeghen teeghen Elizabet had gemaakt, gewoon sijnde het reght des Paus
oover Koninghen en hunne rijken soo hoogh te verheffen,dat hy leerde, men
eenen verwaerten Vorst, niet alleen geene trouwe nogh gehoorfaamheid schul-
dighwas, maer selfs gehouden, soo 't gebooden wyert, de waepenen teeghen
hem aen te neemen, ook met veer van 't leeven. Waer uyt Onroormiiche
moogenheeden hebben aften te neemen, dat geene fcheeps vlooten, geene veer-
leeghers soo feer te duchten sij, als die heevighe floopkebranden van 'tge-
meen, figh dienende van het gefagh des Godsdiens. Hier by komt nocht
een tweede verderflijcke leere, onderwijzende, de vraeghflukken der ma-
giftraetn met dubbelinnighe woorden, en met andere gedachten in het her-
te as de woorden te kennen geveren, af te kaeten, sijnde oover die ftoffe uyt-
gegeeven booken, die teeghen de leughen eenen leughenachtighen tijfel vor-
ren. Dat voorts al 'tgeheen fe in de bieght mooghen gehoor hebben, moet
geheym blijven, en ongeoorloft iste openbaeren, al quam 't schoon tot des
Vorsten en der volken ondergangh te ftrekken: waer op fe dan alle gefprek en
onderhandelingh, die 't hen luyt, met den naam van bieght doopen. Men twij-
felde niet of de hoop van deelen aenlaffh was gegrondvest op de middelen
van Spanje, alwaer nu voor langh maetchapphen van Engeliche Jesuittens, om
de rult in dat rijk t'ontruyden onderhouden wierden. Maer de meëlplichtighe
hebben verkaart, dat de orde en middelen hunnes aenlaffhs aen geen uyttlan-
ders ontdekt was, op dat die niet verbreyd wrerden: doogh dat die figh tot Ro-
men, en die figh in Spanjen onthielden, hadden verfeckeringh gedaen, dat de
hulpe uyt die geweest, op alle gelegenheit, niet foudde ontroeekte. En men
wift, dat den Connetable van Kaartilen, gederuender sijn verblijf in Engel-
landt, wel hadt daren feghenn, dat, soo den nieuwen Konningh den Roomsge-
finden geen vrye oeffeningh hunnes Godsdienszinde, 'er bereyd wraten
om die met geweld te haeken; selfs heeft den Aertschartogh ftoffe tot meerder
argwaan gegeven, door dien hy weygherde d'Engeliche, die figh in fijne
landen onthielden, met welke de gevanghene bekendt te hebben geraad-
pleepght, aen Konningh Jakob, op zijn verfoek, oover te leeveren; lijnde den
voorwaemden der felver nae Spanjen weghgefeonden. Des onaengeen echter
heeft noch Konningh Jakob figh oover dit ongelyk beklaeckt, verkaerende
by oopene brieven, dat hem d'onschuld van uytcheemliche Vorsten waere ge-
bkleeken; noch Philips verfluymt, hem, door sijnen gefant Don Iuan de Men-
dola, oover dit ontkoomen van sijnen ondergangh, met een deftrigh gelaet
en woorden vol ernst geluk te wenschen.
Hugo de Groot's Historien der Nederlandtsche Saeken. VVyftiende Boek.

Inhoudt.


Reffelijk was de eere die Spinola hadt ingeleght met het bechermenn van Antwerpen, 't hooft der Nederlandtsche steeeden, met het verooveren der voornaemfte sterke plaetfen, en met het ooverbrengen der oorloghe op 's vyandts boodem; alwaer hy met minder gevaer, en grootere hoop de waepenen voerde: en hy seheen d'eerfte te sijn, die te gelijk 't geluk der waepenen en de kriegstught, aen de fijnde der Aertshartoegen, nu vijftien jaeren langh vervallen, weederom in weefen gebracht hadt. Wacrom hy allerweeghen door de Nederlanden met bly gezuygh en vreugh-

Rrr
1606.

HUGO DE GROOTS VYFTIENDE BOEK.

degalmen wierdt verwelkoomt, en, nae dat hy in Spanjen wasgekoomen, volghens sijne jaerlycke gewoonste, heymelijk benijdt van de Grooten, oopentlik beginnighe van den Koningh. Maer grootelijx verachterde 't uitputten van 's Koninghs schatten, door de geweldighe toorullingh des voorleepe jaers, de raedcflaghen van oorloghe, en met veel moeyes tens hadt hy verkreeghen foldy voor beyde sijn leeghrs, weygherende, fonder dat, 't bewint der oorloghe: en beloovende, soo't hem betaelt wierdt, de steeghe feeker: dat gelijk hy voor deeften den Rhijn, soo ook nu de Wael en d'Yffel oovergetrokken sijnde, midden in 't hart van Hollandt soude voet setten. Men wierdt dan eens, dat hy 's Koninghs verstawt geloof sels door sijn en sijnere vrienden middelen by voorraedde foudre te bæte koomen, dogh hoe gevaelijk voor hem, fullen wy op 't uytgegaen dees fjaers verhaelen. De Staeten der Vereenigde Nederlanden in tegendeel, hebbende al verre voorfien de onheyden, welke 't verfcleren van trœepen booven vermooghens is gewoon nae figh te sLEEPen (waerbooven de swaere kostten tot onderhoud der befeftinghhen hen lafigh veel) beluyten voor 't aenstaende jaer t'ontwijken een gewaldt, dat byten twijfel geeneen dier foudhe hebben, figh genoeghegende met het verdaedhigen hunner grenfen, totdat de heevigheid betaedigheid waere. Booeyden wierden de nieuwen lichtingen in Vrankrijk verhindert door de oorloogh teeghen Sedan, in Duytschlandt door de onluften in 't landt van Bruinswijk. Sedan is geleeheen aen de Maepe op de grenschevydingh van Vrankrijk en Nederlanden, en van geen geringh gewicht, indien de faecken weeder tot eenen nieuwen oorloogh quaemen te vervallen. Van aeuoude tijden had'te behoor onder 't huys van Mark. Maer Henrik de la Tour, voor deeften Burghgraef van Turenne, hebbende ten huwelijck genoomeen de erfgenaemhe des geflaghts van Bouillon, hadt den naam van Bouillon, en 't rech op die stadt verkreeghen; welke hy, onaengesien 't ooverlijden sijnere gemaelinne, behieldt op den naam van uytsterfe wille, en wijdere tneynde op den rugh van Vrankrijk, sijnde, toen Bourbon nogh in eeneen beenderen staet leefde, en korts daer aen toen men om de kroon twifte, geweest een der voornaemfte hoofden. Dogh nae dat de Koningh van Godsdiens wierde verandert, en de nieuwe laffen uytgeven den tot beschermingh des rijx, stof tot klaghen gaeven, en geen geringe meeninghe des Gereformeerden Godsdienss infonderheid het oogh floegh op Bouillon, een man beroemt in oorloogh, en door wiens dappe-re moedt meermaals kloekhartighe beluyten waren genoomeen, had'h hy schalk oogh en vermoedt van warren gegeeven; waerom hy te hooffontbooden, om sijn te verantwoorden, ten tijde als Biron was gevallen, voorwendinge de fterke maagt sijne vyanden, en dat hy sijnere regters verdacht hieldt, nae Duytschlandt was geweeken: en Keurs-Palts, gebeeden sijnde aen hunne maeghfchap te gedenken (want beyde hadden 't getrouwt een sufter van Prins Maurits) heeft, door 't fenden van gefanten, ten eynde om sijnere gramschap te verfaghen, weynigh gevordert, konende Koninghner nimmer verdweun, dat een onderdaen uytseemhe moogenheeden tot bemiddelaers hunnse minooeghens neeme. Daer nae is de faecke in onderhandelimg hegrecht door de weduwde van Willem, Prinpe van Oranje, en aengenaem was de tuschenspraek eener vrouwe: maer de Koningh vorderde tot onderpandt sijner trouwe de bewaeringh van Sedan; Bouillon van sijnere fijde boodt aen de stadt en 't kaftel te geeven in beschermingh van 't Françoizehe rijk, en om dit verbond te bekrachtighen den eedt des Stevvooghts en de der soldacten, nevens meer andere faeken, wen hy maer niet uyt het befit geschopt wierde; doende onder-
onderwijzen alles verveerdighen om eenen oorlogh uur te harden, wenn hem den noot dus quæmat t'oorvervalen. Deëfe floutheid, en te gelijk sijne maghtighe vyanden, die hy, een man gedreeven door eertuicht, en te heerich om eenighe booven sijth te dulden, voor langh sijgh selmen op den hals gehaelt hadt, hebben den Koningh gaende gemaakt, nogh deeffe Lente, met een groot leegher te velde trekkende, in perfoon sijn leegher aen de Maefte needer te flaten: gaende die Grootmaghtighefte Koningh, met soo geweldigh een sleep van oorloghe, niet om den Spanjaert, niet om de Bourgjonjen ten minsten, als voor deëfen, maer om sijnen ouden vriendt, heer van eene fladt, op 't lijf te vallen. Maer een middel gevonden tot bevredigingh heeft Bouillon byten gevaer, den Koningh byten eenen glorylooven oorloogh gehouden. De Koningheeft binnen Sedan beeftelt einen Steëvooght voor vier jaeren, mits nae verloop van die tijd de bewaeringh aan Bouillon wierde weedergegeven: op sijne voorighhe daeden onderfoek te doen, was verbooden; soo hy in 't toekoomende quæme trouwe te wißellen, hebben de burgiers gefwaven eenen anderen Prinste fullen kießen. De vreede getroffen sijnde, won hy weeder sijne oude gunft by den Koningh, die, gelijk hy veerdigh tot toorn, soo ook trouw in 't vergeeven was: itaende al de weerseldt verwonderd, dat hy, die maer even te vooren vyandt was, nu de naeste plaëte aen sijne sijde hadt, en in sijne forghen en uytspanninghen van hem onaffeydelijk was: 't kafteel selve is aen Bouillon een maendt daer nae weeder ingenrymt. Beyde de strijden partyen in Nederlandt is deëf uytkoomft aengenaem geweest. Want dien van Hollandt was 't een droefheid, dat een Heer, deelgenoot hunnes Godsdiens, en een lidt des huys van Naflau, die rampen ooverquaemen; en verreíende was 's Aertshtarren genoete, dat fulk weenen van oorlooghsee aen Bouillon hem op den halfe soude vallen. Boovendien hadt ook Louis de Velasco, gesonden tot beschermingh der grenfen, dien van Sedan sijne hulpe aengebooden. Douch de onluiten tuilchen de Bruinswijkers en hunnen Hartoghen hadden al in 't voorleede aar begin genomen, sijnde den Hartog op de fladt verbittert, om dat de hyne voorreghen sijne voorouders ten deelen afgekocht, ten deelen afgedroghen, te halfterrij handthaefden, teeuwende op het Hanes verbondt. Hy vol hoops van door sijne dapperheit te fullen kunnen herstellen de heerichappy, verlooren door de vadiëghheid sijner voorinacten, eenighe troepen by een gebracht hebbende, als beducht voor 't trekken van Spinola oover Rhijn, had eerst door eenen behandigen aenflagh foldaetn daer binnen gesonden, en d'uyterfhe van twee wallen, die de fladt omringhen, ingenomen. Maer de ooverweldighers weeder uytgeleghen sijnde, is men gekoome tot oopenlijk geweldt en belegeringh, welke, schoon de Koningh van Denemarken, wiens zuster aen den Hartog was getrouwt, hem met een aensidenlijck macht te hulpe gekoome was, de Winter heeft opgebrooken. De Vereenighele Staeten, verfoght door den Hartog, dat te hem Graëf Ernft van Naflau tot Veldtooverfte in dien oorloogh en eenighe troepen wilden ooverferden, hebben niet weynigh in bedenken gelfast, om dat het en hen die voor de hunne oorlooghswel veel swaarighhefs inhaft eens anders vryheft vond of drijven, en dezen wel de gunft des Hartoghen van Bruinwijk en des Koninghs van Denemarken meer geleeghen was, als aen die der Haantyelleden, welke de faëten van Hollandt noogh door byflandt, noogh door eenighe weldaad hadden geholpe. Derhalven vondt men deesien middelwegh, dat dien jonghen Heer niet soude gesonden worden, maer t'ëfinne keure gelaeeten te gaen, soo hy wilde, 't gheen hy deedt, vergefelschap met

Krrij
HUGO DE GROOTS VYFTIENDE BOEK

1606.

ceenighe Hollandtische kornellen en hoplyden, die, vlimmende op rijke beloogenhen, welke in nieuwe oorloghen gereeder fijn te vinden, ontflagh van hunnen eedt voor ceenighen tijdjt verkreeghe hadden. Dogh die heevigheyt is in korten ten eynde gelooopen. Want in 't begin der Lente, 't leegheer ten tweedemaele voor de Stadt needergeflaghende fijnde, is den dam, dien den Hartogh had gemaakt, in hoope om daer door de Stadt onder waeter te fetten, doorgebrooken; 't welk hem heeft ge-noorfaect eerst de beleegeringh te flaeck, en 't vergaederen der Hanf te tropen korts daer aen ook den oorloogh felve te laeten waeren. Beyde de partyen der koften onmaghtigh fijnde, heeft 't Keyfers gefagh daer in voor-fien, hen belaftende, op datfe scheenen liever van iels, en uyterdiekt tot 't rjx beveelen, dan gedwonghen, de waepenen needer te legghen, hunne gecelilen by weeghe van reghte te flijten. Behalven deee reede-nen, dien van Hollandt en hunne vyanden gemeen, waeren 'er befondere die 's vyandts lichtinghen in Engelandt en Italien verachterd. Want in Engelandt hadt de Koningh, gewaerschwuut door fijn uyterfte gevaer, hoe feer onderdaenen fijn te ducht, die eene andere moogenheit, groo-ter dan de Koninghlijke, erkennen, alle de fijne gelaat by gestaetfden eede te fweeren, dat e beleedhen hem te fijn den waeren Koningh van Groot Britannie en, dat by door 't gefagh des Paus of der Roomseker kerke van de kroon niet konde beroof worden, en soo daer op toegeleght wierde, sy hem echter beylighlych getrouw en geboorsam blijven, en, al streffen de Koningh tot schaede of nae deel strekken moghtte, openbaeren fonden: dat wij-ders de fweerende geen andere menigheyt hadden, als 't gemeen gebruyk der woorden uytdrukte, nog eenigh ontflagh, gunst ofquijt fcheidings van deeven eedt verwacht. Hier uyt is gecereen fwaere tweedraght onder de Roooms-gefinden tuflchen elkander, terwijlceenighe, volgennde 't gevoelen van Ge-orge Blakwel, Aertspreieter van Engelandt (naem hem door den Paus gegeeven) onbequaert den eedt doen, oordeelende dat de menschelycke faecken van de goddelijke fijn onderfchiyd, en dat, volghens d'infeltingh van Godt felve, men in 't werk des Godsdiens ts is gehouden Go-de, en in alle andere den Vorsten tehegeroofamen: hier teeghen voeghen figh andere by de Jesuïtten, die verftonden, dat de weercelde fijnen de geelsthelijke waeren onderworpen, en derhalven 't Hoofft der kerke, soo 't haeren dienft quaeme te vereyschen, kon de rijken ooverdraeghen;jae geene ordre treffelijcker, dan dat alle moogenheden eene gehoorsamen. Hierentuflchen wierden den genen, die fwaerighed maetten dier wijfe te fweeren, verbooden figh in uytheemfchen dienst te begeeven. Dogh in Italien hadt die selfde maagt des Paus andere beroerichten verwekt. Want de Venetiaenen, beducht voor de moogenheit en middelen der Geelsthijken, hadden, ingevolge van en hunne oude inettinghen en die van ander volke, op nieuw gebouden, dat figh niemandt foudre vervoerden voortaan kerken te flighen, of een geelsthelijke maetchsphayn erfgronen te geeven, dan op befluyt van den Raedt; en dat de eijnsbære lan-den der kerken ten geenen tijde aen haer foudren weederkeeren. Booven-dien hadden fijn eenighe Geelsthijken, beschuldigtzedgeeversvergingheving, vadermoorden, bloedsfechanden, vallfcheeden en openbaer geweld in hechtenis doen neemen. De Paus (thans Paulus de vijfde van dien nae-me) opgeheft insonderheit door Bellarminus en Baronius, dit alles duy-dende als gedaen om hem te hoonen, als by fagh dat 'er geen weerderroep- pinig gefchiede, heeft de Stadt in den ban gedaen. Baronius, door brie-fen aen die van Venetien afgesonden, vermaende hen onder anderen, fij hadden toe te fien, dat, volghens 't gheen in voortijden den Jooden was
was weedervaeren, Godt ook soo op hen vergrimmende, in ijnen toorn hen niet van hunne vryeheit beroovende, onder 'tgesgh eenen oppermoogenheit ftele. Langh is de faele betwift door schrijven oover en weeder, welke de maght der wetten, der weereldelijke reghters oover de Geestelijke was: en of de onbillijke beveelen der Paufen's menfchen gewiffe tot gehooraamheyt verplichten. 't Grootfte gedeelte der Geestelijken in den Staat van Venetien heeft niet naegelaeten haeren kerkendienst, als te vooren, waer te neemen: de Jefuiten, weygherende 'tzelfde te doen, wierden uyt hun gebied gebannen. Terwijl men niet anders waghtte, of dit horten soude op oorloog uytkoomen, behielt de Spanjaert, van allen tijden gewoon in de beroerten van Italien te groeegen, 'n krijgsvolk aldaer, toonende sijn veerlygh om de majesteit des Pauste handthavehen. De Hollanders van hunne fijde, hebben, en uyt haet teeghen den Paus, en uyt liefde tot die vrye ftaat, den Venetiaenen, sooët quaemen gevaer te loopen, hun onderfand te fée beloof, waer voor hy door brieven met groote beleefthet van woorden bedankt wierden. Diem wijfen Raedt voor 't ooverighe, gelijc hy de reghten der heerchappy met groote dapperheit verdaedichhe, middoe sijn sooër ghvuldighijk al 't gheen moght strekken of om de gemeene rufte, of om de aeloute kerfkeedeen hunner voorfaten te beroeren. Daar darentuifichen is geweest een begin van vriendschap tuschhen de twee magthighfte van alle volken, die geen eenhoofdige regeeringh fijn onderworpen. Terwijl de fakenen buyt'en 's landts sijn aldis toedeaghen, fenden die van Hollandt, in den aenbaugh dec fes jaers, een vloot nae Spanijen, soo om de behoefte, die men riep aldaer te fijn, te verwaeren, als om daer bereevens sijn te wreeken oover de geringe fchaede, hen aengedaen door Louis de Faiardo, die etelijke scheepen, welke om sout te haelen by de Amerikaensche eylanden onbewaert en ongewaepent fowren, had oover weldight, en 'ticheeps volk der felver ooverboordt geworpen, opgehanghen en verbrandt. Maer alvoorens hebben de Staeten hy plakkaet verboodhen aan alle hunne ingehechten en die van andere volken groenen of andere eetwaeren in Spanijen te brengen, sijnde en voor deeven en nogh onlangs ondervonden, dat de scheepen, derwaerts gelokt op hoop van handel, aldaer wierden aengehouden, om 't sijn in den oorloogh van te dienen: dat sijn ghinge om 's vyandts haevenen te beffetten, en yder die derwaerts aen voer sappe voor buyt verklaert worden. De vloot gefonden door den Staat was flerk vierenwintighe scheepen, onder den Ammiraet Willem Hautain: waer by sijn gevoeght hadden een groot getal scheepen toegeruift door beforder luyden, op hoop van buyt, maer waer onder geen orde wasthouden. Hunnen laft hieldt in de vloot uyt Amerika koomeende toonderfchepen, en de Portugijfsche scheepen, feyleerde legghende om nae Indien te vaeren, binnen te houden; ten welken cynde de Oolf-Indische maefchappy een aenfienelijcke somme van penninghen in de schatkist van den Staat hadde ingebragt; om, bevrijt voor de waepenen hunner vyanden, en die teeghen hen de markt souden doen ftegherhen, hunnen handel des te velylijger, en met des te meerder winft te drieven. 't Worftelen teeghen weerd en vindt maakte Hautain een langfhamae reys, die echter niet was fonder goeden buyt, naerdien hy en de koopvaerdere hem ontmoetende en de kufen plunderte. De Portugijfche scheepen wierden ingehouden, tot dat ie, aen hun vertrek wanhooopeden, den ingelaeden laft te lande bragh-ten. De Scheepen uyt America belangheerde quam tijinghe, dat een der felver, verwart aen een Hollantfich fchip, die bcyde te gelijk verbrandt, drie door onweerder vergaan waeren, en vier andere leedigh, 1606. 

De Venetië- 

De Hollan- 

De Hollan- 

onder den 

Hautain. 

Rr rii 

want
want dit wierdt 'er bygevoeght, in de haeven van de Havana, den tijdt om uyt te loopen afwachten. Dogh Hautain hadt nu reeds gebrek an leevensmiddelen, en de verflche schepen, gefonden uyt Hollandt, met lijftoght, wierden door de windt opgehenelden. Om deelre redeenenishy in 't begin van de Soomer weeder 't huys gekoomen, eerder dan men verwacht hadt. Maer hoewel de leechers traecht te velde quaemen, hielde men echter niet op vanoorloghsforghen, woelende infonderheit du Terrail, feeedert hy 't miitlukken fijnes aenflaghs op Berghen niet sfighfcvelen, maer den foldaet, verweet. En hebbende by geval bejeeght eenighe Hollandtche ruyters, en, in die bejeegeningh gequent fijnde, figh ter naewer nootd met de vlught geredt, wierdt hy, nae fijne genee-finghe, des te vuerigher ter wraekte gedreeven. Op 't aenhouden van hem fijn vijfhondert Spaentfche ruyters oover den Rhijn getrokken, lae-tende een geruucht voor af loopen, dat hy uytwas om aen te treffen de Hollandtche ruytery, die, nae 't geleyden van Ernft van Nassau tot op de grenfen van Bruiswijk, belaended met buyt, gehaelt uyt het stift Pader-born, weederkeerde. Dogh Maurits door uytgefondene op kuntosch ver-wittight, dat du Terrail in datgeselich was, hadt deOuverrijtsche befeet-tinghen gewaerchuwt, figh te waghten voor sorgheesoonheyt en op hunne hoede te fijn. Maer hy, hebbende uyt Oldenfcel met figh genoomen twaelfhondert voetsknechten, laetende Grol in fijnen toght leggen, is, door eenen langhen omwegh, by naght voor Brevoort gekoomen. Men vierden 'er juyft toen den Vaftenvondt, waer op en het landvolken de foldaet in ongebondene gaftmaalen was uytgeelaeten. Eerft fijn de wa-ghten bedroogeht, roepende du Terrails volk van zelfs, dat fce waeren Maurits foldaeten, die, vervolgh door den vyandt, de wijk onder vrienden wallen genoomen hadden. Naeuilijx begondene achterdenken van 't be-drogh te krijghen, toen, door 't aenheghten van petarts, twee poorten, en voorts de binnepoort, van een spronghen, in too korten tijdstuffchen beyden, dat eenighe weynighe vruchtechoos hebben getraeght op de wal te loopen, en vervolghens de stadt te verdaedighen, neemende alle d'ooveri-ghe de vlught op 't kafteel, 't welk in fijne beforderwerken legghende, nu door 't wegheneemen van de brugh, van de stadt was afgescheheyden. Al 't manvolk, dat figh daer gehouden hadt, wierd vermoort, en ook eenighe vrouwen, nae 't boeten hunner gelyoheit, om 't leeven gebraght. Op 't kafteel waeren vier flukken gefchuts, en gelyk getal in de stadt, maer hier gebraak buffkruyt. Ook heeft de slotvoughe Lauwik niet verfluynt, ftrax aan de naefte fteeden booden af te fienden, biddende, hem, die be-reydt was veel eer het uytterfe af te waghten, dan de plaettfe te rouwen, tot ontfêete koomen. De ruuytery in Ooverijfèl, van ftonden een te peer-de geftteegen en vergaerdt onder Warmelooy, bracht eenigh voetvolk, dat he by de peerden hadt gevoeght, oover de moeraffen in 't kafteel, nae 't vermeefleren van een halve maene, waer meede de Spaentfche voor had-den den toegangh te fluyten. Van gelijken hadden die de stadt inhielden met beede om onderflant gefonden an Louis de Velasco: dees lagh met een fierke befittingh binnen Rocooroot, en belaeted vierhondert voetsknech-ten, belaended met buffkruyt, derwaerders te trekken: die verflaende, dat het Hollandfch krijgsvolk de stadt berent hadt, niet darden doorteerken, hoewel de natte velden en de duysternis, behalen dat 'er nogh weynigh vyandt voor was, gelegenheit gaven om onbekent binnen te koomen. In hun weederkeeren fijnhe door de ruuytery van Filler geflagheht, ten deele needergemaakt, ten deele gevangen. En Henrik van Nassau tuffchen des uyt's Graevenhaeghe vertrokken fijnde, verfaemelde al't voettook
volk dat hy konde by een krijghen, dat versterkende met de ruyster, die wy verhaelt hebben dat uyt het stift Paderborn terugh quam, en voltrok de belegeringh: welke ie niet langh hebben teeghenghouden, wordende uyt het kasteel soo dapper met schieten oovervallen, dat ie binnen acht daeghen hondertder hunne vermitsen, en d'oooverighe in hoo- llen onder d'aerde gegreven hun leven verisckeren moeften. 't Verdragh hieldt in, dat ie onbehaagd f houden uyttrekken; weederleeverende deen buyt en ook de gevanghenen, die ie feciert het verooveren der steede nae Oldenfeel hadden weghgelonden. De beleghers, 't is waer, hebben goedt gevonden sich te verhaeft, door dien de Spaensche troepen van alle kanten op de been quaemen: dan indien men 't hadt afgewaght, waar- re het gevanghen neemen van deu Terrail een middel geweeft, om den Koningh van Vrankrijk een aengenaem gehechen te doen, en om een voorbeeld te stellen, waer door en die hunnsiehe waren wedelyk mitbruuyt hadden fouden geftraft geweeft sij, en de schrik voor duslaeniehe onge- lukkighe aenflaechn andere beweeghen, veel eer wettelijcke weeghen van oorloghe in te gaan, als op schalkheeden toe te legghen. Du Terrail, wien de moedt hier door geenflints ontonklen was, gaet een fluk van groo- ter gewight aan, en weynigh haeperde't, of hy en volvoerde op eenen naght een werk, waer aan een heel jcarjaerden niet quaelijfe beteelt geweeft waere. Uyt ooverloopers hadt hy verftaan, dat, aen d'Oofflifje van Sluys, buytten de stadt, geen waght gehouden wierdt; sijnde de waghthuys- sen aldaer afgebrande, en tot nogh toe geene andere in plaette gelt. Derhalven met twaelfhondert Waelen en Yeren oover 'tverdronke landt van Cadfancktrekkende, fonder uyt's vyandschane, geleeghen op fijnen wegh, ontdekt te worden, is hy ter becheydener plaette aengekoomen. Daer was verfprooken, dat Frederick van den Bergh met een fierker gee- tal andere troepen uyt Damme soude trekken, om, nae 't innemen der stadt, 't kasteel aen te taften. Deeven aenflagh in 'teerft de hoopte boo- ven gaende, is op 't eynde 'teneemael teeghengevalen. Twee valbrug- ghen en cene poorte sijndoor 'taenhechten van petartsoopengefronghen: de binnenfte, die nogh ooverigh was, kreegh door den flagh fulk een gat, dat'er twee te gelijk door konden; en niets was 'er in de wegh, dat hen kon beletten ook de wal, die voorwaer geen groote hooghe hadt, te beklimmen, sijnde van binnen alles forgheloo. Van der Noot hadt ver- noomen, dat de vyandt eenehne aenflagh in den fin hadt, en de nae- buerighe beveelhebbers desweeghen gewaerchust; als beducht voor de schanlen, dogh nimmer achterdenken, dat hy die frouwheit hebben sou- de van een stadt, soo bewaerlijk te genaecken, van alle kanten omringt met schanlen en wachthuysen, te darren oovervallen. Waerom hy figh te ruft begeeven hadt, en naer sijn voorbeelde d'andere. 't Gheen eerft de ingekoomene verfchrik heeft, was de groote flitfe binnen de stadt, t'onregt gelooovende, datse alvoorens gieven waeren, en 'er schalkheit onder schuyde. Hier by quam nogh, dat een gedeelte der soldaeten, ge- laat ter beffemder uere, aen eenen anderen oordt van de stadt, een loofe waepenkreet te maecken, was in gebreke gebleeven,om dat by geval het groot uerwerk der stadt en het flaende werk ooverwoonden sijnde, de klok die naght niet geflaeghen hadt. Terwijl fy draelden, door de reets gemaakte openingh in te florten, hebben eenighe weynigh, geweckt en door 'tpiirhen der poorten, en 'tgeraen der waepenen, half gewaepeht, half naekt, gelijkse teen bedde waeren uyttgefronghen, de binnenfte poort toegedronghen; en 'twas eenen misflagh in de beispriegers geweckt, dat se geen muikettiers, maer picken in 't hooft geplaatet hadden, die soo ge-
1606. Hugo de Groot's Vyftiende Boek

gereet niet konden teeghen 't schieten in trekken. De voorste terugh ge
dreeven fijnde, verdubbeld de schrik in d'andere, die de vlucht neemen
de, in groote bijsterheid en wanoorde op de brugh staende elkaerd ver
dronghen, en van booven needer geftooten wierden. En van der Noot
fijn gefecht nu voortgebracht hebbende, lofte dwars over de brugh, en
maakte een groote neederlaeghe onder die dight gepakte menighe. Om
trent vijfhonderd fijn 'er omverre gefchooten, of in 't waeter en in 't flijk
vermoort: ook heeft hun weederkeeren hen bloedtgekoft, naerdien de
beflettinghen uyt d'omleggende fchanfen, hunnen vyandt nu ondtek
fijnde, van allerweeghen uytvalleende, den vlughtenden in den fteert
fleeghen. Dit groot gevaer dus ontworftelt fijnde, wierdt, 't gheen men
al te vooren hadden behooren te beforgen, een halve maen voor de poort
gleget. Dogh eenighge hoofden der soldaeten, welker lafhartigheboov
ven andere wierdt beschuldight, door laf de Aertschartoghân, met de
doodt geltraft, hebben andere ten voorbeeld gedient, om hen te leen
ren, liver geen eerlijke gevaeren 'onttsien, dan gehoorzaamheid wey
gherende, figh in een leckere en schandelijke doodt te worpen. De
hoop des Venetiëfchen oorloghs, mits de duerte der graenen in Ita-
liën, nu verre verfchooven fijnde, waren de Spafeïfche regementen in Né
erlandt aengekoome: ook is Spinola gekoome, nae dat hy een wijl
door koortse was opgehouden, war uyt een gerucht van fijne doodt ver
fpreydt fijnde, de kommerloofheid in die van Hollandt hadden doen toene-
men, met een vreughe niet min ongegront, als de ruft dief figh belooff
hadden door uyttheemfche waepenen. Nae dat het leegher des François
fchen Koninghs was afgedankt, fijn eenighge soldaeten in dienfht der Vé
eenighde Landen, een meerder getal uyt de Brussiwije troepe in
dienfht van Spinola oovergekoome: en Joan, Graef van Ridberghen,
brroeder des Graeven van Oostvrielandt, een gedeelte dier ruytery ge-
leydende, heeft door 't aentreffen der vyanden schaede geleed. Ook
is een gedeelte van 't geldt, 't welk aen den Marquis wierdt ooverge
bragt, onderchept: en de Hollandfche ruytery liep op buyt, en plun
derde door de landen van Mechelen, die brandtchattingh weygherden.
Spinola, nae dat hy alvoorens hadden befooten, niet voor een fluk weeghs
in de Soomer te dalte te trekken, gemerkt fijnen toght fuide vallen door
landen uyt der aerdt waeteraghtigh en moerasligh, verdeelt fijne forghen
en fijne troepen met Buquoy, wien hy oovergeeft tienduyfent voetkenh
en, twaelfhondert peerden, en twaelf flukken gefchuts, met laf om
over te trekken in de Betuwe, die door den Rijn, verdeelt in de Weel
den den Stroom die haeren naem behoudt, omvanghen wordt. Hy zelfs
neemt voor figh elfduyfent voetkenhghten, tweeduyfent peerden, en al
leen acht flukken gefchuts, hebbende veele aenflaeghen te gelijk in 't hooft,
et 't oogh op Vrielandt, dogh inforderheid op de Veluwe: welken naem
draeget een gedeelte van Gelderlandt, dat den seldsen Rijn en d'Yfioel,
vermenght met den Rijn, omvanghen, laatende vervolghhen signe ge
dachten gaaen op Utrecht, een stadte veel eer groot, dan fteer, en die door
den wiltpeltuerighen aerdt van 't gemeen lichtelijk tot mutyten ooverflet.
Om te veerdighe oover wegh te geraeken, hadt hy, weghfende uyt
het leegher den naeleepl van vrouwen, den lijfhof, en daerenbooven
fhuyten, brughen en moolens op waeghnen meede genoomen. En
indien fijne aenflaeghen hunnen gewenclchen uytflag gekreeghen had
hen, en de leeghers van beyde de fijden waeren te famen geoomen, de
plaeften in 't hart der Vereenighde Landen, en die de swâfke fijn, lae
ghen voor hunnen inval oopen, de greffen, en met eenen de sfeerdere plaet
fen,
Maer Maer genoemt die vijfhondert die verdrietigh's omtrent dogh "^ fiende en gemerkt de maer dan fcn, leedt duenghen Spinola moeraden, dat, anderfints gene ingangh dat lende terwijl befbrghen: De Buquoy alle ke van dagh, ken om wierden, figh fijn pen op toen, fcheydingh Hattemtoe, d'ooverlijde vol Doesburgh, Spanjaerts d'andere fouden gefchuts de te groote doegh 't DER erghens 't hy waeters lbo gekomen gelad veele Wael, in aen fleghte 's foldaeten, fchuytjens, dorp de te eerste gelijkelijk gewonnen gefchuts 's vyandts in gat hy bequaemer getrokken: Dit van dartigh de reeghen erghens dieper voetkneghten Vrieflandt tulïchen yl hadt ongeleghen hun derker onverwaghten gekeomen alle needer waer aenbevoolen Bommelerweerdt, afgelakt, afgelakt, afvijk in te Lochem, door den door, afgemaakte alle door, afwaght oeverlahed van de Twentgenoomen eene Jaeght groote te Bommelweerd, en voorts al die groote freek aen d'ooverlijde, tufchhen den Rhijn en d'Yffel, van Aernhem af tot aan Hattem toe, met light opgemaekte werken beschanft wierdt; fijnde de scheydingh tufchhen beyden niet wijder, dan dat men de te geeweene teeken

1606.

Maurits versterkt de voornaemste steden teeghen Spino- la.

Aen wien Loecham figh oevergeest.

Insfiniani word door du Bois be- let fijn krijgsvolk, oever de Wael te set- ten.

Maurits be- schaft groot- te freekhen Langs de steden teeghen den naekenden vyand.
kennen bequaemelijck sien en hooren konde. Ook heef hy de stroomen be-
liet mede naar de scheepen, die hen en weeder voeren, om 't vyandts
aanlaeghen te beloeren, en kondichap te brenghen. Beneedem Hattem
loopt d'Yflel niet verder dan ten cynde eenen wegh van vier uren in de
Zuyder fêc. En niet verre van daer is 't, dat de Vecht, koomende uyt de
grenzen van Weitpelaen, nae dat te korts daer aan heeft ontfangehen 't waer-
ter, 't welk van de swarte kleygrond van de Drente ontleent haere verwe
en haeren naam van 't Swarte Waeter, door haere hoghten naerdert aan
d'Yflel, tot dat te, door eenen wijden uytsangh in de seldse Zuyder fêc
doodt loopt. 't Vlakte landt tuschhen de stroomen en de fêe, wordt ge-
noemt Malterbroek, konnende door geen ongerijmde giffingh uyt d'oude-
heit gelooft worden, dat met dat woordt de moermalen der Mattiakenen
tekent worden: 't is geweyt by naer een eylandt, en nu tot een ey-
landt gemaakt door 't leyden van een vaert tuschhen de stroomen, en door
andere werken, nae de kant van Swol, een fladt in 't landtichap van
Overyfle. Spinola, nae dat hy figh dat hem al 't ooverighge was ont-
loochen, had eenen anderen aenlaagh gemaakt, en gehoopt door deele
plaatfen aen de fêe te koomen, of immers Swol te belluytten. En om
fijnen vyandt te misleyden, zelfs de plaetfen naeent Zutphen kieflende,
en door waeterpeylders dat heen gefonden den Yflel pleylende, fendt hy den
Graef van Solre met een gedeelte van 't leegh, om, foo hy konde, oever
de Vecht te trekken. Maer den swaeren regheen heeft ook de spo-
digte des aenlagns van deeven opgehouden, tot dat 't geruht van den
aentogh der vyanden was binnen Swol gekoooment; en Wermeloo, die
toenn aldaer 't bewint haft, heeft met behulp van twee oorloghscheepen,
den vyandt, arbaydende om oover de Vecht te koomen, wakkert hoofft
gebooden. De Graef van Solre had meegbracht tweu flukken geytchts;
maer de koeghels grooter als naer eyfch fijnde, en de affuyten om die te
draeghen, door mislagn van debuffcheters niet paffende, fijn te van geenen
dienst geweest. Wanneer ook dit miitukt, en al die hoop om oover de
stroomen te geraekhen in rook verweegen was, fijn de gedachten geval-
en op beleegheringe: en Spinola felf beleegheert Grol, in 't Graefschap
Zutphen: Buquoy baitf hy Nymeghen aen te taften, om, schoon hy
niet anders uyttereht, den vyandt van de befehermingh des Yflels af te
trekken. Buquoy begerende alvoorens 't insigft en den laf des Aerts-
hartoghen te vermeen, en nae hy verlaen haft, dat die figh 't zelfde
ook gevallen liet, arbayde hy, om, onder voorgeeven van andere weeg-
ghen, bequeamer om oover de Wael te fetteen, en nieuwe aenlaeghen,
tijdte winnen, vreefende door vruchteloos arbeidt fijne achtbaarheit
te schenden. Grol, uyngenoomen ter plaetfey daer de Slinghftroom
voor by loopt, leght omringht in een dubbele weight. De befittingen daer
binnen onder van Dortt, een jongh Heer, bekent door fijne beroemde
voorouders en verder niet, was fterk dertiendhondert foldaeten. In 't eerft
hadden 't hart om uyt te valle, dan korts daer aan deedenfz geen an-
dere teeghenweer aan met schieten: waer op de vyandt, dien 't verlies des
tijds meer dan fijne foldaeten ter harten gingh, weynigh paatte. De
buytewerken, fonder eevene storm af te waghent, verlaeten fijnede,
werden op twee plaetfen, door de Spanjaers en Italiënen, binnen den
ffeywendendaghe, ingenoomhen, behendende figh geytents van brugghen,
welke fy van kañefas gelegh ch oover tonnen gemaekt hadden. De Hoogh-
duystsche, wien den derden oordt was te beurt gevallen, fijn traeger daer
binnen gekooomen. Eer langh hier nae waren d'Italiënen d'eerfte, die,
de graft gevult behendende, de voet onder 't bolwerk kreeghen, d'andere
afge-
afgeblaeghen of verder daer van daen. Waer op de steedelinghen, be
vreeft voor ondermijnt of beformt te worden, den Steevooght aengaen,
en hem bidden, 't uyterfte niet af te waghen, nogh te terghen eenen
Veldtheer, die, sigh niet ontsiende 't bloedt sijner eyghener soldaatcken te
spillen, veel min het leeven sijner vyanden verschoonen foude. Hy door
decke beeiden liet sigh beweeghen, onaengeschijne sijne ontfanghene brieven,
die hem ontiet binnen twee daeghen beloofden. Want Maurits hadt ook
de befestingen langhs de Wael afgevoert, en gelight uyt de fleden in
Ooverysl, om een proef te necmen, of hy aen eenighen oordt door de
beleegering foode kunnen heen breekhen. Dit was Spinola bekent, en
hadt daerom in 't opeysthen gebryukt dreyghementen wen fe halfterri
bleeven, en belooft voordeelige punten, soo sigh oovergaeven. Mijns
bedunkens dient hier niet verlweeghen, dat de meeft sigh soo weynigh
daen d'ee of de andere party hebben laeten geleeghen sijn, dat binnen
Grol, en andere fleden voor deexen veroovert, by nae alle ingefecten,
daer hen voldghens verdragh vry fonte te vertrekkhen, sijn bleeven, sigh
geneeghende met hoedaenigh eenen Godtsdienst, en hoedaenigh eene regge-
ringh het waere. De Marquis, nae 't verooveren van Grol, dewijl den
swaeren reegghen, en door behoeffe aen leevensmiddelen, en door de natte
weeghen, den sijnen groote ongemakken baerden, befluyt Rijnberk te be-
leeeghen, als een plaette geleeghen op hoeagher landt, en alwaer hy den
toevoer van nae by in sijn leeggher krijghen konde: achtende, dat, nae
't vruchteloo ontvallen sijner gewichtigste aenflaeghen, geene andere
stade weerdiger was, om met al de maght van 't leeggher daer voer te
koomen, 't fy hy op de welgeleeghheit der plaetse, 't fy op d'achtaer-
heit het oogh wende. Want Rijnberk heeft, nae 'tgebruyk der voor-
righe eeuwe, certijts gehad steene mueren, fonder konft, fonder ftrijk-
weeren, en een grafft: in deeven oorloogh, meermaals van Heer verander
dijnde, hadden 'er ten deele de Spanjaerts, ten deele de Hollanders, een
light opgeworpe wal en een tweede grafft rondtom getrooken. Dogh
't naetvoorleeide jaar hadt Ernft van Naffau, ten dien cynde derwaerts
gefonden, buoyten om de voorigh eferken geleght andere nieuwe wer-
ken, sijnde halve maenchen, en elders ravelijns en bolwerx gewijse uytftee-
kende; ook hadden deese hunne grafft, waer om een taemelijke contre-
scharp getrooken was: voorts wierden 'er, om de befestiging meerder
ruynte te geeven, borftweeren, beytels fatoen, tegevoeght: en hier en
daer door de velden, daerfe dienfligh sijn konden, gestelt wachthuygen
voer den soldaatcken, vierkant werk. En de Weerd, geleeghen voor de
stade, wierd bewaert met een schanfje en door gelijche borftweeren en wacht-
huygen. De brugh van daer oover den Rijn geleght brenght op den
Duytschen oever, en op den oever fels hadt men gemaakt een volkoo-
me schanfje, kleynder als d'andere; en weedomer borftweeren. Buquoy,
hebbende Gelderland verlaecten, is eerst voor de stad gekoome, oover
den Keulfchen boomed, oovervallende op sijnen toght een Hollandtsch
oorlooghchip, 't welk op den Rijn voer; meer andere hadt hy verbrandt,
waer van de schippers gevlught waeren. Maer al eer hy de stad t'eeenmael
belooft, heeft Henrik, vertroeken uyt het leeggher sijns broeders Maurits,
't welk tot nogh toe by Doesburgh hadt geleeghen, met een groot ge-
volgh van peerden, veerden vendelen voetkneghten daer binnen gebraght:
waer meede de befeettingh, die fels te voeren fterk was, vermeerert
sijnde, uytmaeekte omtrent tweehondert peerden, en oover de drieduy-
sent voetkneghten. d'Ooverigh ruytery heeft Henrik weeder in 't lee-
ggher gebraght, fonder den vyandt te troffen of aengetroffen te worden.

Prins Hen-
rik brenght
verstekingh
in de staat.

Maer
Maer binnen de stadt hebben sijn beslooten ettelijke jonghe Fransoische Heeren, van eedelen huyse ende uytteekende middelen, onder welke was Sou-
bië, broeder des Hartoghe van Rohan, om proefstukken hunner dapper-
heit te geeven, en om te leeren de kunsten, welke de langhe ervaer-
heit in oorlogen hadt uytgevonden om steeen aen te taften en te ver-
daegdighen. Weynighge daeghen hier naer, 't jaer nae den Herfil loopen-
de, is ook Spinola door 't landt van Kleef voor Rijnberk gekoomen,
alwaer hy voor sijn deel nam de sterkten oover den Rijn in dwinghen,
e Maurits, of hy miucliëchen darde volghen, van daer te houden. Hier
uyt heeft de beleegherde ruutery den eersten uyttval gedaen, en weynigh
gebrak 'er aen, ofte hadden den Veldheer sijfs, die met weynighe was
uytgereed, gevanghen genoome. Den tweeden uyttval geschiede op
de leegherplaets van Buooy, alwaer den Baroen de Fleisches, een der
Fransoische eedelen, die sijn met meeder dapperheit, dan voorligh-
heit, te diep onder den vyandt begaf, hem is in handen gevallen. Terwijl
Spinola, die nu beyde sijn leegghers door een brugh aen den anderen hadt
dechte, de Schanfè de stroom, en andere werken, met sichten benau,
is den Schotsehs Kornel Edmond, die alder 't bewint hadt, aen
een wonde geeneuvelt; en de doodt van dien dapperen man en ervae-
ren Krijghsooverite is van soo groot een gevolgh geweest, dat, die 'er in
beffettiþinge laeghen, den oever verlaetende, te rugh op den Weerdt wee-
ken: die was teeghen den vyandt veylijfh, onder bechuttingh van den
Rijn. Maer op den Keulffen oever wierden de sterkten der steeed sylv,
de ghecht, door ondermijnen, en eyndelijkh ook met den deeg-
ghen in de uuyt beformt. Dogh Maurits, alvoorens yetse doen, fondt
brieven aen den Staet, om te verneemt, wat sijn in eedelen toeflanti
geraedhen vonden: als decë alees aen sijn eyghen goedt vinden gestelt had-
den, en ook sijfs, wen hy 't oorbaer keurde, flagh te leeveren, maek-
te hy oeyentuylk dappere toeruifingh, als of hy ghefin waere de beleeghe-
ingh op te flaan: om daer door den sijnen moedt te geeven, den vyandt
op te houden; dan hadt heymelijk by sijn sijfs beslouhen, met het ver-
lies van Rijnberk, het jaer te doen verloopen, sijns gelijk onverfættelijk
teeghen alle gerughen, soo oock vreefende voor onvoorfiene toevallen.
Ook hadt hy te duchten, dat, wen hy, met sijn leeggher van daer ver-
trokke sijnde, de plaatfen tusfchen beyden broot stelde, Spinola, op-
breckende de beleegeringh, noghmael nae d'Yfjele en de Wael mogte
trekken: en dan wanneer die vyandt in d'ingewanden van den Staet was
ingelaeten, sy, die fæcken van trotsfchen fchijn booven veylijfh gekeur-
heten, hunne vermetenheit fouden veroordeelen. Waertom hy nogh
den vyandt teegen trok: nogh sijfs eenighe andere steeed aentaffte:
maer sijn leeggherde omtrent Weefel, om een weekendt oogh te houden:
en nu sijn bekleaghgeh, dat de bruggen soo traecht byqueamen, dan
weederom naeder aen den vyandt uyttrok, maer den soldaat, hoe het
ook om aen den man te koomen, te rugh in 't leeggher broght. De shan-
fè hy den vyandt begonnen, fer plaetfè daer de Lipp sijn met den Rijn
vermenght, heeft hy 'by verdrach ingenomen en voltrokke, om de
leecludheid te verdrijven, en op dat hem niet in de wegh sijn fouden, wer-
waerts dientzijfs waere den toght te wenden. En door veel gebaers van
jets te fullen waeghen heeft hy Spinola bewooghen, sijn leeggher, 't welk
tot nogh toe oopen hadt geleeghen, te bechansen, naer dat hy de naest-
geleeghene hooghten hadt ingenomen. De beleeghrende sijn ander en
meermaelen uytgevalen, allefiht sijker in getaete, en niet ongeluk-
kigh, waer in altoos de floutheid der Fransoichen uyttsakeende was. Dogh
wan-
wanneer 't geweldt der vyanden naeder perste, hebben se door hunne mijnen niet weynigh scheede gedaen. Maer de moedt was aen't verflaeuwen geraakt, nae dat' er geen hoop van ontst voor handen was, en de vyand, soender sigt 't verlies der fijner te bekreunen, met ondermijnen, schieten, stormen immer heftigher aenhieldt. Buiksruyt was 'er rijkelijk en voor langhen tijdj geweest; maer 't klakkelooz spullen hadt gemaakt, dat het gebrek daer aan ook onder de reedenen, die hen d'overgaaevede deedt verhaeften, wierd gereekent. Wtenhoove, steëvooghod binnen Rhijnberk, wilde schijnen ook ten welgevalle van Vrankrijk daer toe gekoomen te sijn, om niet die bloem der Françoischer jeught en panden van doorluchte huyfen, in hunnen ondergangh te storten, waer meede den vaederlande geenen dienst gefchieden konde. De bolwerken hen ten deelen ontweltijd sijnde, en d'overighe innewaerdert se tweek voorwaer om langhe teeghen weer te bieden, worden de fladt, de Weerdt en de scheepen daer binnen overgegeeven. Door 't geschut en in geveght waren gebleeven aan de sijde der beleegeraers vijfhonderdt mannen, van binnen niet wel foo veele, maer onder deefde den Baroen van Sant Angel, van doorluchten hyufye. 't Verlies dier fteede van naeme heeft dien van Hollandt gevoeligh getroffen, overweeghende welke de kans der oorloge voor 't toekoomende fijne foudé, indien men noch met een leeghe den vyandt 't hooft boodde, nogh foo aenfienelijke fterken, dan alleen voor eenen korten tijdj, teegen helden: dat al de vrucht van foo onyndigh eenen arbeidt in 't fterken was, dat de beleegerringh in weynigh daegheen meer dan een maendt wierdt uytgevoert: daer in teegendeel Rhijnberk, nogh met haere oude fleghte werken, ses jaeren te vooren, hunne waepenen vry langher hadt veracht. 't Daeghs voor d'overgaaev van Rhijnberk, was Henrick van Naffau, met een gedeelte der troepen, doende in by nacht Venlo te verschalken, de poort door geweld van petart, welke hy daer aan gehecht hadt, grefprongen, en eenighe foldaeten oover 't bolwerk, op de Maescant, gekloommen. Maer hen wederhieldt een tweede poort, en al eer die gebrooken wierdt, hebben de fteeledinghen, en de foldaeten aldaer in beftettingh, te peert en te voet, den bespringhers te rugh gedreeven. Aen eenen anderen oordt heeft d'uytkoof gen fruchteloos gemaakt de aenflaeghen, door swemmers en schepen uyt Zeelandt gefmeet op eenighe fteeden in Vlaendre. De ongelukkigh tidinghen uyt Amerika hadden Spinolas gelooft, dat nu reeds door swaere woeker aen 't swakken was, eenen geweldighen krah gegeeven, fijnde eenighe koopluiden, in reekeninghen met hem ingewikkelt, genoefaakt te breeken. Waer uyt sproot gebrek aan gelde, en hy, die gewoon was den foldaet met de betaelingh van een gedeelte hunner fóldy te troosten, viel nu fels hier in onmaghtigh. En de woorden smaekende nae beroerte, onlangs binnen Wachtendonk gevoert, hadt de Steëvooghdt gedempt met het dooden van eenen foldaet, en boovendien met het straffen van twee andere. Daer nae hadden de gedenuighe togheten, den gevaaghden arbeidt in 't leegher, de krijghstught in wechen gehouden. Nae 't verooveren van Rhijnberk, en toen 'er daer omtrent geen andere vyandlijke plaets viel aan te taften, dan alleen Meurs, 't welk Spinola, inzijende de fterke beftettingh, en hoe verre den Herffit verloopen was, als te swaer, niet waeghend darde, begonden de klaghten fijgh door leedighheid op nieuw te verheffen: en niet alleen 't gebrek aen gelde, maer fiektren 'n minooghen van alle d'andere, de ruytery infonderheit de behoefte aan voeder. 'Veele sijn tot Maurits, andere elders overgeloopen: die meer moets hadden, hielden 't voor vaddighed, dat Sff ij elk
elk voor sigf selven jifnen wegh koos, sy met troepen faemenspannde
doortraedten 't platte landt, kooßen vervolghens een hooft, en berae-
den alle andere fæken, welke geweldighe en langhderiuge myteryen
te kennen gheeven. Spinola, soo langh hy 't geringh getal verfmaede,
vernoeghe sigf eerf hen met aenflaen hunner naemen te brengen, en te
handelen als schuldinghe volghens de plakkaeten; maer fiende hen magh-
tigh geworden, freelde hy fe door afgefondate: dogh dreghemten
fonder krachten, en beloften fonder fæken floeghen iche gelijker in de
windt. Omtrent feshondert, ten meerendeele ruytery, hebben hunnen
wijk genomen binnen Hooghffraeten, bekende schuytloek voor my-
telinghen. Maer die plaets had nu geene fterken, om dat onlanghs tuf-
schen den Aertsartogh en dien van Hollandt was verdraeght, dat hy
dit kafteel, deef van hunne sighe Woude, ontvye en buyten oorloogh
onfijldigh aan hunne heeren fouden laeten. Wijders liepen geruchten,
dat de troepen van Albertus tot Straf der myytelinghen ter beem rukten.
Weshalven die sigh naeder aan Breedaa ter needer fetten, en aen den
Steëvoogh Juffinus van Naflau fenden, om hem uyt hunnen naeme voor
to draeghen, dat fe, volghende 't voorbeeldt van andere, hunnen toe-
vlught naemen tot Maurits hulpe, wie fyn weten mannen van dapperen
moede te beugftighen: dat teeghen hem te vechtn niet een foo gerin-
ghe fæke was, dat het onbeloont behoorde gehouden te worden. Hen
fijn op hun verfoek gegeeven leevensmiddelen en wepenen, en booven-
dien hoop van onderfiant, wen fe gevaaer liepen. Spinola hier door
bewooghen, en beducht, dat die plaegh moght verder looper, verfent
fijne troufwe regementen in de naebruiergh fleeden, en verpreiht het
overighge fijns leeghers door den Keulschen boodem, gelijker eertijt Men-
dola, ontfanght van eenighg fleeden geldt, om fijn krijghsvolk van hunne
grenfen af te houden, houdende sigh binnen de paelen van eerelickracht,
foo langh hem de noodt niet perfte. Uyt defe beroernten en wanorde
onder den vyandt hadden de Vereenighde Staeten gehoopt hun voordeel
te trekkhen, en weeder te verooveren deplaatfen dit jier oover den Rhijn
verlooren, fynhde hun leegher fterk genoegh, nac dat 'er de troepen uyt
Rhijnberk getrokken waeren bygekoomen. Hunne maght beliep ten
mifften vijffiuufent te voet, en drieduuyfent peerd. Men maekte
niet al te grooten haeft, als of men geloofigt tijdin oovervloedt te heb-
ben; en niemandt hadt vermoedt, dat 't vyandts troepen, geldt en ge-
hoorfamich ten eynde fijnde, fouden weederom konnen met maght te vel-
de koomen. Ernft van Naflau, met een gedeeltel van 't krijghsvolk, voor
Luchsia gefonden, vermeestert het in vier daeghen, op de selfde voer-
waerdem, als onlangs Spinola. En niet eerder heeft Prins Maurits Grol
beperhten, loopen de Herfyt nu waft op 't eynde. Henrik van den
Berghe verdaedighe de stad met feshondert voetkneghten, fijn eygen
vaen te peerde, en een groot geweldt van geschut. En den meenighvul-
dighen reeghen juuyt toen ter tijdt vallende, waer door de delvers wierden
belet hunne grafswerken te vorderen, heeft de beleegeringh verachtet,
et en gelijker liekten veroorfaekt. En men verschoonde de foldaet op
hoop van befadighder weeder. Hiertentuyschen wierdt in 't leegher tij-
dingh gebraght, dat Spinola fijne troepen, hier en daer in befliftingen
en door 't landt verftryt, vergaaerde. Waer op toen, de Prinsfeer be-
geerht fijnde, en om de beleegeringh voort te fetten, en fijn leegher
teghen geweldt van buyten te befohanen, den arbeidt der foldaeten
wierdt verdubbelt: dit was te spaede, toen de vyandt nae by was. Want
Spinola zelfs, en door fijne Ooverftten, die onder 't krijghsvolk wel 't voor-
naem-
naemfte gefaggh hadden, bidden en beloozen gelijkelijk t'aaemen hoopen-de, hadt hen bewoogh darfe hem dien korten dienft, niet verkende tot grooten voordeele en achtbaerheit, niet weygherden. Hy heeft by een getrokken feevenduytcent voetkneghten en twaelfhondert peerdens, ongelijk twakker fijnde als Maurits; echter trok hy op in voornemen om flagh te leeveren, 't fy dat hy ligh vertrouwde op de dapperheit der fijner, of by croyagenheit hadt ondervonden, dat de vyandt fchuwde aen den man te koomen, giffingh die hem ook niet ontvoochten is. In de voortogh fijner flaghordre hadt hy twaelfhondert mannen, dekeur uyt fijn geheele leegher: achter deef te gelijk twee hoopen Spanjaerts en Italiënen: van achteren de foldaeten nieuwelinghs in Duytscylandt geworven: by deef alle waeren tien flukken geelchts: op de beyde fijnde was geplaatst de ruytery beechur met waeghens, om niet door Maurits peerdens, welk gedeel-te van 's vyandts troepen fy allermeest vreesd, ooverrompelt te wor-den. Verwittighordt door verfpieders, welke fijde van 't leegher light, en alleen met paeldens, was beichant, vertoont hy aen die kant, hoewel de wegh langher en door de moeraßen kommerlijk viel, fijn leegher in flaghoorde. Maurits, schoon de Staeten hem tot Iaen gemaghtighd hadden, en de foldaeten, brandende van ongedult om hunnen vyandt aen te tref-fen, infonderheit de François, riepen, dat men in 't toekoomende wel altoos ıoude moeten hoolen tocken om figh te verbergen, en voor den vyandt wijken, foo men nu teeghen weyninghe afgemast door natheit, koud, en de langhe wegh, weygherde flagh te leeveren, heeft fijne troepen veyligh binnen 't leegher te rugh getrokken; voorwondende dat veele onder de fijne fiekeligh waeren, en hoe light van deee fchrik in d'andrae ooverloogh. De beleegeringh opgebrooken, den fijnen den moedt vermeert, 's vyandts glory vermindert te hebben, hieldt Spinola voor een groote feeche. Korts daer aen is men ten weederfijden in de winter-leegeringhen getrokken. De Staeten hebben 't Hooghduytscy regement van Fox, die jaer geworven, afgedankt, als dienende op grooter foldy dan alle ander, en door dat voorbeeld lafhgh. En dus is den oor-logh te lande hier by gebleeven. In de Spaensche fee, wierdt nae dat de waepenen van den Staet die geruymt hadden, door befondere niet weynigh schaede gedaen: en de groote feeche en de Spanjaerden de Hollandscy elk befoender en kleynder vervolghende, fijn in hun eyghen ongeluk gelopen. Op 't uytgaen van de Soomer is Hautain ten tweedemaelie in fee gefonden, om de vlootien uyt America en Indien op wegh fijnde waer te neemen, met vierentwintigh feecheepen; maer fes der fèlyver fijn door fform verbroyt. Korts daer aen is Pascaardo, wiens acht groote feecheepen, Galeoonen genoemt, voor de wint afvoeren, hem, des niet ver-dacht en ongereet fijnde, schielich oover den bals gekoomen: ook hadt hy by figh eenighe galeeyen, dogh deef, de windt hen te sterk fijnde, hebben de kuff gekooken. Gelyk de fwaerste der Galeoonen, foo ook was de fchrik voor de felfde tot op die tijd geweldigh: en gelijk den Hollanderen heughe, dat 'er voor deefen eenighie door fform in flukken geslaghen of geïntrant waeren, foo ook was 'er tot nogh toe geen exempel van eenighe in gevecht ooverwonnen. Een van deee, met den Onder-Am-mirael van Zeelandt Reynier Claëf, ingewikcells, braght foo groot enen fchrik in d'andrae, dat 'er in 't eerst van verre aenfaeghen, en daer nae, de nacht hen oovervallende, te rugh wekken. Hy, een man van on-verstaeghe dapperheit, hoewel verlaeten van fijne landsluyden, heeft echter niet afgevaeren 's vyandts feeche, nae 't verlies van de meeste der fijner, nae dat de maat was ooverboorde geraeckt, 't schip van alle kanten aen.
HUGO DE GROOTS VYFTIENDE BOEK

aan flarden geëchooten, twee geheele daechten langh te verwijlen. Dogh wanneer figh geen ontfer van eenighen kant op deedt, en de golven al-

tenhalven infortren, befoortenfe, op dat niemandt leevendigh in 't vyandts

handen quaem, gefammelijck met eenpaerighe stremen, een schrijke-

lijke daedt, en die den vaederlande soude ten dienfte streekhen. Hebben-

de met gebooghen knyen Godt gebeeden om vergiffenis, dat fe door een

corte doodt figh selven den hoon en de smaecht hunner vyanden ont-

trokken, fteckenfe den brandt in 't buikryt: dit geweldt heeft levig-

hedenk menschen weghgenoemen: twee fijn half verbrandt weighnights in't lee-

ven gebleeven, en geuïft van de Spaenfche, die, als een wonderwerk,
de wrechet hunnes gelaet, de fierheit hunner woorden, en hunne hal-
fsterrigheid, felfs in 't worstelen met de doodt, aenfchouwen. Terwijl

de Hollanders verfryt gints en herwaerts op fee swerven, loopen de

scheepen uyt Indien te Lizbon, uyt Amerika se Sant Luzar binnen.
Maer die uyt Indien quaemen, schoonfe hunnen vyandt veyligh ontko-

men waeren, hadt een geweldighg storm belooopen. Twee scheepen, 

hebbende, niet vrrre van de Kaep de Bona Esperaenca, een gedeelte hun-
nen laedighhe overboordt geworpen, fijn d'onftuymighe fee op de kuffen

van Mosambique ontkoomen. Twee van gelijken fijn in 't inkoomen

den Tagus gefonden, wordende het volk gebergt, de koopmanschappen

hadt het waeter bedorven. De Amerikaensche scheepen, ten getaete

de van vijftigh, hebben gehad een voorsoepdighe revfe, en voor den

Konigh en de kooplyden gebraght in felver en koftelijke waeren, d'inkoome-

nten van twee jaeren: daer door is deo neeets bliekkelyk armoede van Span-

jen verlight, en 't gelooft schielich herfchelt. De gedaene koften der Hol-

landeren in tegendeel waeren verlooreen. Dogh een gelukkinghen nood-

lot beftierde hunne facken in Indien, gemerkt de vloot onder Steeven

den van der Haeghen, welke wy verhaelt hebben dat drie jaeren te vooren

was uytgevaeren, is t'huys gekoome, medebringenhge overwinnin-

ghen beroomt door de geheele weerrlet, en verbonden ingegaen met Kon-

ninghen. Want voor eerst haddenfe, niet vrrre van Mosambique, ont-

moet, genomen en verbrandt, om 't niet meede belast te fijn, een

Portugijfsche karake: en omtrent de felfde kuffen een anderschip, en een

derde koomende van Kalicut, verovert. Aldaar hadt den Samorijin,

Konigh ove 't wijdhuftigf gebiedt der Malabaeren, verbittert op de

Portugijfen, mits de geleedene en gedaene schaeden, dien van Hollandt

zelfs verftoght met hem in verbondt van oorloge te treeden, en 't met
dee beveeft: fijnde hy felfs voorfien van een magthighe leegtder te lan-
de, dogh blookt van scheepen. De brief, dien hy aen Maurits fondt,
hiedt in, dat hy figh liet gevallen, dat voor de Hollanders een fterkte

op fijnen boodem gebouw wierd, dat fe voorts, Hidalcan, de magthigt-
fche der naebrueryhe Koninghen (beyde Mahumetaenen) in 't felfde ver-

bondt getrokken fijnde, gefammelijck Cochon en Goa, de voornaemste

plantplaghen der Portugijfen, souden aentaffen. Daer beneeven hadden

de gefanten, hier te vooren door den Koningh van Achem aen de Staeten

en den Princk gefonden, nu weder in hun vaederlande gebraght fijnde,

Sumatraen de naebrueryhe volken vervult met de fiem diezer Landen en de

felver ingefectenhen, hen roemende te fijn eeen landtaerd van doorluch-
ten naeme, en whiles frjydebaarheit felfs in hunne geweven was ver-

maert. Daer nae hebbenfe ontmooet en verovert een schip, dat den

Spaenschen landvooget der Molukken woerde. Niet vrrre van de Mo-

lukken is het vermaerde eylandt van Ambona, alwaer, gelijk in veele

andere plaetten der weerd, de Portugijfen een plantheng en een kafteel

ge-
gemaakt hadden. Dogh d'inboorlinghen, uyt haet teeghen die oovermoedighe heerschers, aenvaerdende de vriendschap der Hollanderen, soo haet de daer getroochen waeren, met een fonderlinghe begeerte, en, hebende dienthalven sware ongemakken uytgetael, verharde hunne getrouwheit tot de Hollanderen, en hunne bitterheid teeghen de Portugijzen. De flotvooght, fiende de vloot te dight onder fijnse vestinghe nae-deren, fonder, die hen met fierheit afvaeghden, wie fy waeren, wat fy te doen hadden onder eene beettvingh hem toevertrouwt. Sy geaven tot antwoordt, dat de quamen uyt laf der Vereenighe Staeten en van Prins Maurits, dat de oopenbaare vyanden des Koninghs van Spanjen, fijner Spaensche onderdaenen, en ook van hem waeren, en voorts dat hy wel hafte foudse gewaar worden met wie hy te doen hadt. Hier op maekten de van fonden aen allegereetfchap om 't kafteel te dwinghen. Maer hy, niet min lathartigh en vol vreesche teeghen luyden van oordoghe, als wret teeghen ongewaepende en weerelooß, gaf fonder flagh of ftoot te waghent 't kafteel oover, voorfien met dartigh flutteren. Seshondert fijn met hem in scheepen, hen daer toe gegeeven, afgevoert op de naefte kullen. Dogh lsenvereerigh Portugijzen, yder met hun huysgefin, aldaer ter plaatige-woon, en willigh om den eed van getrouwheit aen de Staeten en aen Maurits te doen, is vergunt te blijven. Met de hoofden der inboor-linghen, want deefde regeeren 't eyland, wierdt een verbondt gefluiten, op de felsde voet, als, gelijk te vooren verhaelt is, met die van Banda. Daer by gevoeght, dat elk in 't befonder den eedt van getrouwheit foudse doen aen de Hollanderen. Allhier beftettingh gelaeten hebbende, is de vloot verdeelt, van welke einighe nae Banda; en vijf scheepen, onder 't beleidt van Kornelis Baftiaenfz. nae de Molukken voeren. Maer op dat des te beeter worden verftaan, hoe gewigtigh en van hoe groot een gevolgh de fæke was, waerom men toen heeft geoorloght, tuschen twee volken maghtigh ter fée, zal 't niet ongeraeden fijn dit fliuk wat hoogher op te haelen. Onder de eylanden, welke den Indischen Ocean soo velee duy-fenden in getaele omvanght, dat tot nogh toe is onmoogelijk geweeft die te tellen, fijn 'er vijf voornaeme, alwaer 't schoon om dit eene, dat de, by naer met uytflyuytingh van alle andere, een foort van specereye, welke wy naegehen, of girofelf naegehen noemen, fijnde van feer aengena-me reuk, en van geen minder gebruyk om spijen te bereyden, voort-breghen. Hunne heedensdaeghs bekende naemen fijn, Ternata, Tij-dor, Motiel, Makiam, Baciam: eertijys wierden fgenoemt, Cupe, Duco, Moutil, Mara, Seke. Elk is by naer van de felfde groote, als onder ons het eyland Walcheren: de lught, gelijk ffeer bequaem is om de vrughten te rijpen, soo ook valte fwaer voor de menschelijke lighae-men, door de dampen, welke de Son, soo dight booven hun hooft, nae figh trekt: gemerkt die landen fijn gelegen onder den Evenenae; en der felver drooghtte soo groot, dat hunne ingewanden onfleeken fijnde de vlam ten top der geberghen uytworpen. Om trent het jaer, naer de recke-ningh der Christenen, duyfent en dertien, fijn de Sineesfen, die figh wijd en fijt door Indien hadden verprict, ook deeser eylanden meefter ge-weeft, dan met soo groote koffen en bloedstortingh, dat de, ten laetften dier verdrietigh, figh weeder innewaerde begeaven, verletaende 't ghien fe flettigh jaeren langh beleten hadden. Nae deefde quamen d'ingefecte-nen van Malakka hen ooverweldighen, en, die verdreeven fijnde, d'Arabiers vermenght met de Persen, die 'er ook 't Mahumetifdom heb- ben ingevoert, 't welck een geruymen tijd met d'ingeworteldel afgoderye is vermenght geweeft, en allengskens ook daer van afgefcheyden. En de

1606

Breeder be-schrijvingh
der daeden
uygevoert
door de Hol-landeren in
Indien.

Ttt

naem
De naem zelfs heeft geenen anderen oorpronk; want d’Arabiers noemen de rijken Molukken: van de zelfde gebruyken fte den Koninghlijken tijtel Sultan, en andere benaemingen. By d’oude Grieken en Romeynen fijn deeze eylanden onbekent geweest, ten waere datf fchijnen mooghen onder de gemeene benaeming van Sineeven geschuyt te hebben, of onder d’eylanden, befightigyt van Jambulus, welker Diodorus Siculus gewaeght. De naeghelen felve nochtans hebben fte gehadt door d’Oosterfche volken: en om dat die door Egypten gevoert wierden, fijn d’inkoomsten dier Koninghen de Proloomeen, en, die in hunne heerschappy gevolgt fijn, der Romeynen, hier uyt veel vermeerderd. De mooghent der Romeynen verfawkende, hebben de Genuelen, en, die hen gevolgt fijn, de Venetiaenen, die gehaat door Thedofia, naederhandt Caffa genoemt. Seedert dat Konfantinopolen onder de Latijnen is gevallen, en den haert der Grieken andere wooninghen, en onder deeße Trapezuunten, om hunne heerschappy te velen, hadt verkoolen, wierdt die koopmanschap herwaerts vervoort door de Kafpiüche fée; eene wegh ook eerstijts van de Romeynen niet fôo feer gebruykt, als wel bekent, ge-lijk Plinius uyt Varro schrijft; en nae dat de Turken aldaer d’ooverhandt hadden gekreeghen, is den handel door Kameelen en Drommedaríffen ge-koomen op Aleppo: maer de Sultans, diebinnen Kairo heerschent, heb- ben dien weederom herflegt op de Roode fée en in Alexandrien. De Portu- giijfen, nae dat fêe veele landen in Afrika en Asia ontdekt, en die met hunne voortteelinghen hadden ingenoomen, fijn eerst in ’t twaelfde jaer der jongfht verloopene eeuwe in deeße eylanden gekoomen, en aldaer, gewaepent door de eenigheeden dier Koninghen en hunne vloot, van de naeghelen lichtelijk meefter geworden; vernielende boovendien alle scheepen, die van de Arabische of Perffîche kusten quaemen, en alle weeghen nae Egypten fluytende: invoeghe dat de Sultans hier door een inkoomen van ten minftens taghtighduyfent dukaeaten jaerlijx hebben verlooren. Koninghen waeren in die tijd, van Ternate Bolcif, foorn van Borqey, die figh ook verfoute onder de fijne waer te fegghen; van Tij- dor Almanfôr, door eenen ouden oorlochg onverfouenlijk op elkander be- been, en gedreeven tot uytbreydingh hunner heerschappy, ’t welk bewyn- den het begin hunner slaeverny geweest is. De Portugiijfen hebben de bondtgenootschap des Koninghs van Ternate, als diens gebiedt figh ver-d er uytfrekte, gekooopen, en, gelijk fêe geloooven dat teeghen Mahume- taenen geen dingh ongeoorlooft is, breghen Almanfôr, die weygher-de hunne beveelen te gehoorsaemen, door vergif om ’t leeven: om wel- ke reeden Raxamira, fijnen foorn en erfgenaem, figh begaf onder de be- schermingh der Kafliënen, die acht jaeren daer nae in die geweeten oopentlijk, en als om ’er figh in ’t beslt te fellen, fijn gekoomen, welke nochtans fôy ûyden, dat Magallan, hunnen landtsman, eerder dan de Portugiijfen had ontdekt, en gaeven de geloooven te verd칭hingh dier landen, en de gelegenheit der plaetten, fijnde de afmeetingh van veele als noogh onfêcker, dien uytleggh, datf fêe binnen hunne paeden trokken. De twee volken van Spanjen figh hier uyt in den haert tuschen de Barbaren inwikkelende, is daer op gevolgt eenen heevighen oorloogh; niet langh echter, om dat Keyler Karel de vijfde, Koningh van Kaftilien, ver-leegheen om geldt, en eer hy nogh hadt begreepen van hoe groot een ge-wigt de fâeke was, daer men oover twifte, fijn reght op de Molukken, voor driehondert en vijftighduyfent dukaeaten heeft verpandt aan Janden derden, Koningh van Portugael. Seedert dien tijdte hebben de Portugiij- fení aldaer geleest nae hun welgevallen, en alle denaeghelen gefonden nae 

Goa,
Goa, van waer de Perfen, Turken, Sinefen en Afrikanen die afhak- 
den, behoudende naeuiljx het derde gedeelte ooverigh, om aen de vol-
ken in Europa te verkoopen. Weshalven niet te verwonderen is, dat 
de Koninghen van Portugael uyt de Moluex eylanden en Ambona, 't welk 
niet verre van daer de selfde vrught draeght, en uyt Banda, alwaer de 
befte muufkaetnoten waflen, met haere foelie, tweeheondertduyfent du-
kaeten jaerlijx hebben getrokken. Hier by magh nogh de peeper haelen, 
en de gember, die, doorgaens ooveral waflende, ongeacht fijn; nogh 
ook de kaneel, die quaelijk kan de fée verdraeghen. Met de rijkdom-
men groeedyen ook de ongelijsjen en den ooverlaft, die ffe de barbare Ko-
ninghen aendeeden. De bondtgenootschap is oopenlijx verandert in 
dwingehelandy, en 't gheen eertijts fijn geweeft banden tot een vafter ver-
trouwen, waeren nu konfen om te bedrieghen. Bolcif ooverleeden fijn-
de, wordt Bajanux fijnen foon en naeaf in het rijk gehandeld als een ge-
vanghen, en nae hem op gelijke wijfe fijnen broeder, en felfs ook Ko-
ningh, Dajalus. Deefé, op hoedainigh een wijfe dan ook, geflorven fijn-
de, heeft Airias de regeeringh aenveert, die ook felfs eert geboeyt, 
en noederhandt ombraght wierdt, niet voorwaer om eenigte miflaedt, 
schikkende figh in alles thunnen dienfte, maer uytafgunpt fijner moogen-
heit. Want veel eyleylanden daer in 't ronde, eertijts door de Grooten be-
tftet, hadden figh, uyt verwonderingh fijner deugden, onder fijn rijk 
begeeven: invoeghe, dat hy er oover de feeventighe bebeerfsfte, en geen 
geringhe gedeelen van Celebes, Mindanai en Gilolo. Sijne twee 
oudtije foopen, afgedruikt doo droevigh een voorbeeldt, weygher-
den den Koninglijken tijtel en 't gevaer. De derde, Babus genoemt, 
figh verhitoutende de kroon t'aenveerden, en belooovende fijns vaeders 
 doodt te wrekken, is 't wonder hoe groot eene gencegenheyt fijner on-
derdaenen en der naeberen t'hemwaerths hy bevonden hebbe. Gederen-
de de regeeringh van deefen fijn d'Engelsche eerefte geweeft, die uyt 
Europa, onder den Ammirael Drack, de Portugijfen in hun befit geflotoort 
hebben, in de naere vijftienhondert neeghenenfeeventighe. Babus, wien 
deelce hulpe toeseyt was, ftiende fijne hoope langhen tijdt te leur 
gelst, en ook de gemoederen der barbaren, volghens hunne gewoon-
te, allenghskens aan 't verflaeuwen, als hy hadt verfaen, dat de sfs-
ten van Kaftilien en Portugael onder Philips vereenight waeren, fondt 
aen hem, om figh t'ontschuldighen oover de wreck van de doodt fijnes 
vaeders, en getrouwheyt voor 't toekoomende te beloooven. Maer met 
dubbelfinnigh antwoordt afgeweelen fijnde, en korts daer aen stervende, 
heeft hy fijnen broeder Zaída, met het rijk, voor hoop van vergiffenis, 
fijnen haet op de Spanjaerths naegelaeten, om by voorvallende gelegen-
heit uyt te barften. Molar daerenteeghen, die, nae Raxamira, fijnen 
vaeder Guna, ombraght door Zaída, en fiijnen broeder Gnababaduna, 
onsecker door wien met vergu yt het leeven geruk, in de Koninglij-
ke regeeringh van Tydor was gevolght, verfuyymde niet de Portugijfen 
door allereley gedienstighheeden aan figh te verbinden, en teeghen fijnen 
naeweeraer op te flouken. In duufainigh eenen ftaet hebben de Hollan-
ders die Koninghen gevonden, toenf de eerefte mael, gelijk we t'sijner 
plaatse verhael hêven, in die weerdet, met hunne vloot, fijn aengeko-
men. In 't laatfte jaeer der jonghftverloopene eeuwe, heeft Zaída met 
vroolichheid aenschouw de eerste waepenen der Hollanderen, magtigh 
om de Portugijfen t'hooft te bieden, en figh met foo dapperen moede 
aen hunne fijde begeeven, dat hy niet alleen de Spanjaerths fijne vyanden, 
maer ook d'Engelsche, die den handel in fijn rijk verfoogen, dar-

Tt t ij
HUGO DE GROOTS VYFTIENDE BOEK

1606. de verfsmaeden, nomende de Hollanders fijne waere bondtgenooten, fijne verlofiers en velyghers der fce. De Koningh van Tydor in teegen-deel, hadt aen de Portugijfjen toegefanf felfs een kafteel op fijnen bodem te bouwen. Eer Kornelis Baftiaenzf. fijne ruyfe herwaerts oover hadt volbragt, waeren d'Engelſche weederom met eenighe scheepen aengekoomen, met breedt opgeeven van de gelfoote vrede tuschen Engelandt en Spanje by de Portugijfjen, welke in die geweven al wat van buyten koome voor vyandt houdende, figh toen veynfiden vrienden van d'Engelſche te fijn, om dat hen benaude de vreef voor de Hollanders. En deelfe fijehen niet alleen hunne winften gemindert, door de meenigfte der koopluyden, maer ook dat, in hun toeruent ten oorloogh teghen Tydor, d'Engelſche hen soo verre waeren dwars gevalven, dat fe bufbruuyt, 't welk 'er meefte gebrak was, aen de Portugijfjen verkoften. Echter fijn fe gebleeven by hun opfet: en tuschen Zaida en de Hollanders is deelien voet beraemt, dat hy, fijn leeghe ooverbreghende op 't eyland Tydor, alleen figh in ftaet om hen aen te taften foudre vertoonen, de Hollanders alleen 't beftormen van 't kafteel volvoeren, om dat de Barbaren veel eer door een dolle verwoeheetheid, dan door beleedt gedreeuen worden, en afgeweefen fijnde, schielich verflaeuwen. De bootsgefellen dan, en-teren, beklimmen, en verooveren voor eerft twee karakken, die om-trent het kafteel op de waght leghen: waer nae eenighe dorp genip in brandt gelteeken, en 't gelichut te gelijck van 't landt en in de scheepen teeghen 't kafteel geplant wierd. Dogh nae dat hopman Mol, de ge-legenheit der plaetf naeder besichtigtte hebbende, te rugh bragh, dat 'er breuken, bequaem om in te koomen, gemaakt waeren, doen fe eeneen florm, dien fe, door heevigh felheiten en 't worpen van brandende vuer-potten afgeflaeghen fijnde, hervetten. Aldaer gebeurde, dat hopman Mol den Spanjaert Torris, die met de pick voor uyt vinnigh op hem inforte, den fteek met gefvintheit mijndende, om den hals vloogh, en gelijkelijk met hem ter aerdé viel; dies Mol, hebbende genoegh te doen met den worfteleenden Spanjaert vaft te houden, een fijner makkers, naeft aen hem, vermae-ndaem hem met een mufket den kop in flukken te flaan, 't gheen gefchiede. Dan 't kafteel bekloemmen hebbende, niet meer dan feeven in getal, wierden fe gedwonghen te rugh te wijken. Molin'at-atrekken fijn been breekende en ter aerdé gevallen, draeghen fijne metge-fellen hem op hunne schouders wegh, 't gheen hy lanhg teeghen heldt, roepeende, fij fouden den vyandt andermael en met meedere wakkerheit befringen, de forge voor hem, aen den wien weynigh geleeghen was, la-ten waeren, en hunnen makker weghbringen, wanneer fijne 't kafteel had-ten ingenomen. Den toorn, en daer in veel bufbruuyt, by geval met een koegelh doorfchooten fijnde, vette 't vuer, waer doen leidigh Portu-gijfjen verbrandden. In die verflegenheit vlieghen beftormers op 't ka-fteel, en verooveren 't. De vrouwen en weereloofe jaeren namen den vaart op eekere rothen, waer aen met geene waepenen te koomen was: maer de leevensmiddelen en 't waerden hen afgefeeden fijnde, wierden fe genootfaekt figh oover te geeven, en met eenen al 't manvolk, dat nae 't inneemen van 't kafteel was oovergebleeven, vervoere nae de Philip-pijnfhe eylanden. Hier meede was de heerfchap berder Portugiijfjen uyt de Molukken gedreeuen, behalven dat 'er nogh een kleyn kafteel op 't eylandt Timoef ooverbleef. De Hollanders hebben den Koningh van Tydor niet alleen in 't leven, maer ook in fijne moogenheit beholden, meer voor hunne achtbaerhet doen voor hunne verfpeekeringh forghende. Hy, 't cynde alle andere hoop, figh gelastende vriendtfehap met den Ko-ningh
Dier Nederlandtsche Historien. 517

1606.
nighe van Ternate, bondgenootschap met de Hollanders te willen ingaan, heele binnen fijg verraaderyen, die in tijdt en wijle stonden uyt te barllen; en verkreegh, op fijn verfoek, quanfuys om de vryheit van het eylandt des te beeter te verseckeren, dat het kaffieel gelegheet wierde, hoe wel beeter waere geweest dat te bewaren en te vergrooten. Ook quae-
men uyt Indien t'huys nogh andere scheepen, uytgefoonden door de koop-
luyden, eer d'algemene maetfchappy was opgereght; en ook deefke keer-
den niet fonder buyt; want te hadden op wegh ontnooft en genoomen een karakke, koomen de van Macao, by t' eylandt Patania, waer oover toen een vrouw regeerde. Deefse, drijvende dat den roof in haer rijk ver-
oover haer toebehoorde, heeft de Hollanders bewooghen, den buyt te deelen, en haer gedeelte haer wederom af te koopen. De syde, welhet voornaemste gedeelte der Indifche waeren, wordt gehaelt uyt Sina, een magthigh en bloeyendt rijk. Maer den vreemdelingen het inkoomen te beletten wordt onder hen voor eenen reegeel van staetkundighed wijd-
heit gehouden: en de Portugijfen, bewoonende de uytterfte kuff, fchelden veele konftenaeryen te werk', om dien arghwaaenden landaerdt af te schrikken van de Hollanders, een strijdtbaer volk en magthith ter see, bin-
nen hunne paëlen in te laeten. Dogh terwijl men arbeide, om, door gunst der naeberuinghe Koninghen, 't inkoomen, buyten schaede en nae-
deel van yemandt, te verkrijghen, wierde ondertuftschen door Sineche koophulyden, gewoon te Java en andere plaetten te koopmanfchapen, den felfden handel gedreven. Weederom wordt uyt Holland nae Indien ge-
fonden Paulus van Kaerden, met acht scheepen: 't neeghende, eer 't uyt-
liep, is, by ongelooy, verbrandt. Dogh op dat de naeberuen eenen han-
del, in 't uytterfte van Asia, gefoekt en verleekert op eygenh kuffen, door foo veel arbeyds, niet t'huynen voorede quaezen te wenden, hebben de Vereenighde Staeten by plakkaet verbooden aan alle inboorlingen, en inwoonders uyt de haevenen van den Staet, of uyt eenighe andere landen, op die kuffen te vaeren, buyten de maetfchappy die in Hollandt was vereenight: 't welk teeghen 'tquaeld sreecen wierde ontscheuldighet door de noodfjaeklijkheit en gelijke voorbeeld, en in de volgende tijden is uytgebreidt door nieuwe verbodspunten, en fwaerdere ftraffen, nae dat de flyuyken hen deede te raede worden. Ook heeft dit jaar ge-
had aenfienelige lijken. Onder de Vorstelijfe Perfoonadgen fijn in Hol-
landt Philips van Hoohenloo, in Duytflant Johan van Naflau over-
leeden. Hoohenloo was een wakker en onverfaeght soldaet, een Oover-
ffe in wien meer beleyds vereyfscht wierde: voor deefsen, geduerende de jonghe jaeren van Maurits, gewoon de krijgsmaght van den Staet tege-
bieden: naederhandt fiende dat men hem miiften konde, heeft hy van 
verdriet en querntheil, en ten laetsten ook door meeninghvilgodighgaelma-
len de leeden ontflaekt fijnde, gehaet een langfhaete doodt, en fwaer 
voor een man van oorloghe. Johan van Naflau was uytgegaen van ou-
derdom. Dees was broeder van Willem Princ de Oranje, met wien 
hy de goeersen fijnes huyfes foo verdeelt hadt, dat dees de geleeghene in 
Vrankrijk en Nederlandt, hy elfs die in Duytflandt behouden soude. De 
beroyde facken fijnes broeders hadt hy met geldt, fijne verwarde met 
raedt geftijft: en hebbende de landtvooghdy van Gelderlandt op figh ge-
noomen, was hy geweest den voornaemsten die 't verbonde van Utrecht, 
foo hooghnoogheid in die tijden, heeft te weeghe gebragt. Naederhandt 
weederom in fijne landen gekeert, heeft hy de party van de Republikk 
gebhandthaeft door de waepenen fijner foonen, van welke Willem, Stadt-
houder van Vrieslandt, en Ernft, die omtrent den feldfen tijdt de dogh-

Tt t i j
ter des Hartoghen van Bruiniswijk hadt ten huwelijck genoome, noch in 't leeven waeren: Philips en Luidewijk in den oorlogh gebleeven, en geen minder getal van kinderen van beyde de kunne hadt hy t'fijnen huyfe. En van Lui- fis Liiptius, nae dat hy fijnen grooten naem, verworven en langh gehandthaeft door wijnheits lefsen, door diepe kennis der Room- sache oudeheeden, voorts door eeneen nieuwen en beknopten stijl van schrij- ven, met het uytgeeven fijner schriften van de LL. Vrouwen van Halen en Scherpenheuvel by veelen niet weynigh hadt vermindert. Of hy de boekens jaer teeghen in 't licht gebracht heeft uytgefelt, of niet weert geacht te beantwoorden, heeft fijne doedt, korters daer opgevolgt, ontecker gelaeten. Des aongefen noghtans hebben de Hollanters en Nederlanders niet veruytamt, 't geheughen van soo uytstrekend een man door verften en ofreeden om 't seerft te roemen. Ook is 'er een door- luchtigh huwelijck in den huyfe van Nassau voorgevallen: sijnde de Prince- fe van Bourbon, doghter des Prinzen van Conde, ter gemaelinneggege- ven aan den Prinê Philips, door welke maeghschappy den Koningh zelfs aan hem verbonden, 't vry en onbekommer befit van de stadt en 't landt van Oranje hem heeft wederom gegeven; aongeghen het Parlement van 't Dauphiné in haere vergaderingh verftont, dat het een gedeelte haeres gebieds en aen 't rijk onderhoorigh was. Al eer ik my inlaete in 't verhael van een werk, vee verschillendt van de voorgaende, hoe de Hol- landt'sche faecken, uyt soo swaer en langheidrecigh een oorloogh, omtrent dit jaer, sijt tot gedachten en raedtflagehghen van vreee gefehicht hebben, al't, mijnes oordeels, niet ongevoeligh fijn, beknoptelijck voort te fellen, wat gedeelten in Europa, op die tydt, in ruffe, of in oorloogh, hoedaeneb de gefelfeens der gemoederen onder hen en hunne naeberen, in 't befaender of in 't algemeen, waeren; aengefien door de groute verwiffelinghen al- lerweeghe, als door 't noodlot op die tydt bezchooren, en uytteemfche faecken aen d'onté; en niet min d'onté een uytteemfche groot gewiht hebben bygebragt. 't Gecele Noorden, alwaer van oude tijden de Koninghlike regeringsch hern met de vryheit fijn vermenght geweeft, was in eene luchten brandt van oorloghe uytgebaerte, by nae om de selfde reeden, die cierjets 'tvuer in Hollandt hadden ontteeken. Sigismund om dat hy te veel nae den raedt der Jesuiten luyterde, Sweden verklo- ren hebbende, behelte dert neiuer noodt de Kroon van Polen. Want in Sweden naecerde Karel, nae 't aflegghen des tijets van Hartogh, op 't beslyt fijner Staeten sijt Koningh verklärande, nae dat hy fijne krachten, aongegeven sijne lichame geleeven in 't belegh van Riga, hadt herfelt, degrenfen van Lijflandt. In Polen had Samosky, s rjix Kanfeler, geduerende sijne leeven, door wijzen raedt, en door eerbiedigheid tot sijnen perfoon, den Koningh en de Staeten bewoogen 's lands weten en den vreee 'underhouden. Dees overleeden fijnde reeven 'ereerft onluffen en vyantdtschappen, die eer langh daer nae tot oopenbaer geweelt quaramen uyt te barften: men vondt 'er die feyden, dat hy, fiende zijn vurterl naedereen, de Grooten hadt gewaerfhuw, dat 'er veele konfteraeryen wierden aengeleght om de vryheyt den nek te breeken; en dat hem be- langhende, hy den ooverleeyenden de Republike naelijk, in den flaet, waer in hy die gevonden hadt; sy felve fouden voortaan toesien, dat 'er door onweetnheit of lathartigheid geene mislaeckhen begaan wierden. Seeker niet langh daer nae fijn die voornaemfte Grooten, Palatijnen genoemt, oopentijd in die waepenen gekoomen, befitulghende den Koningh, dat hy, nae 't ooverlijden fijner eerfte gemaelinne, sonder daer op te hooren heet.
het goedt vinden der Staaten van Poolen, de sufter der ooverleedene ge- trouwt hebbende, te gelyk het rijk met bloedstchande befoedelt, en figh
door een heynemelryk verbonden aan den huyse van Ooffenrijk verknoght
had: en dat hy in 't vergeeuen der eerampten, fonder op de gewoone
gelykheid acht te neemen, de Roomsgefinden booven de Protestantant)
het gedaan. Ook begerden fe, dat de Jesuiten uyt het gebied van
Kraakou gbeen, en de geschillen en pleytaeken ook onder de Geestel-
lijke gereeuen, niet tot Romen, 'twelk een langhe reyfie en waere kosten
vereychte, maer door reghers binnen 's landts, beleghlyt wierden. En
hebbende eene rijxdagh beschreeuen, riepen fe den Koningh om figh te
fiyveren van de beschuldigingen hem te laft gelegen, met byvoegingh
van dreyghementen, dat fe, foo hy niet quame, den foepeter en dekron,
's rijx heerlijkheeden, onder hen, volghens 's landts gewoonete in bawaer-
ingh berufuchende, eene anderen fouden opdraeghen. Dogh de Koningh,
hebbende een leegber op de been gebracht, en veelen door schenkaedjen
op fijne fijde getrokken, hoewel de eerfte beginfelen der oorloghe fijne wa-
penen voorfpoedig maekten, koos den vreede, en maekte een verdragh
t Sandomiers, waer in de oude wetten met nieuwe bekrachtight wierden. Maer
de waepenen veel eer dan 't miñooghen weghgenoemen fijnde, terwijl hy
hen vermaele als ooverwonne, hen de ftrafelloosheid, gaende maekte, om
weederom 't hooft te darren opfteeken, was de vreede niet tergoeder-
trouve, nogh gefcheye langh te dueren. Booven de voorverhaelde beschul-
digingen wiert Sigismond ook dit te laft gelegen, dat hy, fonder d'algeme-
ene toestemmingh, hulpe aen Demetrius gefonden, en daer door Poolen
in eene oorloggh ingewikkelt had. Deeven Demetrius verhaelde, dat hy
was een foone van Basilowiche, fée bekent om fijne wreedahteder, en
broeder van Theodoor, die nae hem Grootvorft van Mosfiovien is ge-
weeft; dat hy, nae Boris de heerschappy hadtooverweldight, ter doodt
was opgefoeght, en, een ander ter flagtingh versoemt voor hem aengegeeven fijn-
de, in Poolen weghgevoert, hebbende de groothet fijnes afkooms lan-
gh verboorghen gehouden: en veelen hadhy 't nu reets doen gelooven, door
de gelykheid fijner gedaente. Maer teeghen Boris, afgerecht door lan-
ghe ervaerenheit in reger- en oorloghs-konfiten, fijn fijne waepenen ong-
olukkigh geweest. Dees, nae fijn ooverlijden, achter laatende fijnen
foon Theodoor, hier booven genoemt, die, om fijne teedere jaeren on-
der de vooghdyschap fijner moeder flont, is een groote gedeelte der Ruff-
en, wien regeeringh van kinderden en vrouwen even ongewoon is, af-
gevallen tot Demetrius, voor wien 't gemeen kortsdar aen de hoofstady
Moskou heeft geooepent, vermoordende ten gevalle van hunnen nieuwen
heer de weduwe en den foon van Boris. Maer de voorpoedt fijnes rijx
was voor een korten flont: want het gefaggh der Jesuiten had een algeme-
ne miñooghen gemaekt onder de Geestelijcke, door welker ooverree-
den men uytftroyde, dat hy aen den Paus gefonden hadt, met insight,
oon de Latijnfche kerksfeeden in de plaette der Griexe in te voeren. En
niemt niet de gelychoorheid onder de Grooten, om dat hy uytlanders
tot fijne lijfwaagh hiedt, en in fijn hof en tot fijne geheyme Raeden Po-
len gebruynck. Dogh 't gemeen, noogh door liefde noogh door haet, uyt
figh elven, maer waer heen men 'thebben wilde, gedreeven wordende,
begin aen 't holle te geraekken, door een geruht, 't welk men hadt
doen loopen, dat die voor Demetrius door gingh, 't inder daeht niet
en was, maer een gevlughte monnik, afgerecht op tooverkonfiten, en een
opgemaekt schepel van de Polen, om de Ruffische heerschappy tonderft
booven te keeren. Dies op den dagh fijner bruyloftsfeeft, welke hy vier-
de
HUGO DE GROOTS VYFTIENDE BOEK

1606. de met een Poolse Joffer, doghter des Palatijsns van Sandomier, een beroerte ontstaan fijnde, Demetrius, of wie hy dan ook geweest magh 
sijn (want zelfs nae fijne doodt is 't nogh onfeeker gebleeven) nae dat hy 
vruchtebloos had getraght door 't springhen van eene hooghte fijnen on-
dergangh 'ontvlughten, door de val verlemt en ftrax daeraen vermoort 
werdt. Hier op volghde een schizophrenia bloedsforten der Polen: en 
eenen Scutsky, 't hoeft dier geweldenaeren, heeft figh gemaakt meefter 
der regeeringhe, waer in hy in 't eerst niet al te valt front, terwijl de 
gemoederen als onfennig waeren door verwoesteit, en men niet dan traegh-
lijk tot het vaft flellen van de neuen Vorst oover een quam: die eer-
langh daer nae eevenwel, volghens de gewoonte der woestelinghen, door 
vreefe en Straffen wierde beveeltight. Ook hadt de moutery van 's Keyfers 
krijgsvolk, de rooveryen der Ooverten, en 't minoeghen der Prote-
flanten oover 't beneemen van 't vry gebruyk hunnes Godsdiens, See-
venberghen en de naefte grenfen van Hungaryen in groote beroerten be-
dolven, vallende van gelijken hier al den haet dier oorloge op den hals 
der Jefuiten, als ftookebranden van diergelijke onheylen. De Grooten 
te gelijk barfteden uyt in hunne langh gelmoorde klachten, dat feene-
mael vergmaed wierden, noeb, 't geen by de voorfaeten was onderhun-
den, de Prins figh in vergaerdinhen liet vinden, noeb de gebeeden des 
volx hoore: maer dat Rudolf, binnen fijn hof befoloeten blijvende, al 
't bewirt der oorloge en de beraadslaegingen van Staet aen vremdelin-
ghen vertrouwde, saecken die zelfs vallen, gewoon onder flaerverne te 
leeven, vwaer vallen, en des te ondraegblyker voor hen, welker wetten 
de Koninghen door plechteligheede befooren hebben, en dient 't, volgbens 
verdragh, nogh in hun goedt, nogh in hunne eere Schaeden foudre, soo 
ven Vorsten, schenners hunner voorreghten, quaemen teeghen te flaer. 
Invoeqe, dat hier op veldslaeghen en beleegheringen van steeden ge-
volght sijn, lachende den Turk in de vuyft, die een Stephanus Bots-
kay, gekooren tot Hoofft der minoeghden, en die, booven d'algemeene 
ongelijken, figh in 't befoonder beleedight vontet, de kroon en den kelps-
ter van Hungaryen fondet, welke hy bleef wegyheren t'aenveerden, figh 
genoeghende met Seevenberghen en den tijtel van Prins. Maer kort was 
't met deeven oorlogh gedaen, en dit jaer, sijnhe het derde, de vreed 
gemaekt: aengeesen den Turk door d'ooverwinningen der Perfen en 
eenen nieuwen opfiant door Afien was verfwakt, en Botskay geen an-
der ooghvit hadt, dan forghhe voor de behoudenis der vryheyt te drae-
ghen. Keyfer Rudolf, onmaghtigh twee vyanden feffens 't hoeft tebie-
den, heeft aen Botskay Seevenberghen, aen de Hungaeren inlandtfsche 
heeren tot regenten, en tot Stadhouder fijnen broeder Mathias, die eer-
tijts in de Nederlandsche saecken was ingezwikkelt, toegelaaen, en voorts 
zetten om de middelener Jefuiten in te binden, en dat den Turk 't gheen 
hy hadt soude blijven besittet. De waepenen dus neederleighed sijnhe, 
wordt Botskay niet feer langh daer nae, door yemand fijner huysgeno-
ten, vergeeven, draeghende nogh forghhe voor 't gemeen, zelfs toen hy 
aen 't leeven wanhoopte: gemerkt hy in by fijn uytstefte den Seevenberghers 
en Hungaeren een nauwe eendraght, vaek te vergaerden, en soo langh 
'slandts wetten in hun geheel bleeven, vreede met den Keyfer aenbeval. 
Maer hy fonder kinderen ooverleeden, en fijn Prinsdom, volghens de 
punten van verdragh, aen den Keyfer vervallen fijnde, reelen in Seeven-
berghen, datfoo verre van de handt niet wil geregteert sijn, nieuwe beroer-
ten. Duytsfchland lagh nogh al geduerigh ooverhoop door haere driften 
in gefchillen rackende den Godsdiens: en schoon in 't landt van Bruins-
wijk,
wij, Paderborn en Embeden geen oorloogh was, liepen echter de ge-
schillen tuschen de Vorsten en de steden tot op het punt van in oorloogh
uyt te barsten, sijnde gene te heerschfightigh, of deede tot geen gehoor-
vaemhede te brengen. Al de teegenweer der Venetiaenen bleef nogh bin-
nen 't uyttgeeven van boekjens, welker schriijvers figh wel gewaght heb-
ten ten belheyden daeghe binnen Roomen te verschijnen, voorwendinge
de de haechelijke toevalen der reyfle, en de bitterhede van eenfijtigh
grehters. Daerentussen wyft der van weederfijden voortgevaeren in 't aen-
stallen van krijghshoofden, en 't uytruften van heyreelghers en vlooten.
En de Spanjaert gaf oopenlijck genoegh te kennen, dat hy gefint was den
Paus by te springen: alwaer den Francois achter gekoomen sijnde, tot
Roomen heeft laeten weeten, dat sijne voorvaerten loodaenighe dienstf
hadden gedaen, dat de Kerke in haere gevaeren op geene andere maght
foo feer, dan op de Franfche behoorden 't oogh te-wenden: dat foo de
Paus den Spanjaert, die maer gelegenheyt fohtg om sijne heerfchappy
uyt te breyden, tot sijn hulpe nam, hem fulx niet fonder reeden moeft
verdach fijn, en hy figh genootfaeckt foudve vinden, fsigh, teeghen sijnen
dank, by de sijndighe sijde te voeghen. Groote ontfeltertens baerden
deede dreyghementen in Italien, dat op haeren boodem nimmer uytheem-
sche waepenen heeft gesten, fonder 'er byftere fhaecl van te gevoelen;
gemerkt dat lichaem, gefliph in foo veel kleyn moogenheden, den
oooverwinnare in sijnedighe ten prooye valt. Maer den Francois, schoon
voor oorloogh niet te feer verveert, was meer tot vrede geneegeh:
waerom hy nu de Venetiaenen, dan weederom den Paus achnaendeh,
hunne bitterheeden, die niet dan tot een algemeen bederf konden uy-
barllen, ter needer te legghen. Hy seld vervoeltende de ruft in sijn Rijk
door weten, geldt en verbonden. Engelandt, nae 't ontdekkens van
den aenflagh dier helfche vloekverwantschap, ftoont alom oover cynde
in schrikkelijck achterdocht, welke de Paus vermeerdert heefte, door den
sijnen te verbieden, den Koningh volgens 't opgestelde voorschrift eetd
te doen, verklarende dien sijndighe teeghen den Godtsdienst: om dat
daar door de trouwe en gehoofvaemhede den koningh gefwooren, of
schoon 'er de Paus verbodt teeghen deedt, in hunne kracht bleeven, 't gheen
van de Roomsgefinden felve niet dan traeghlijck geloof stedeve dorsende,
daar nae feer verfcheyndigt in de gemoedern wyftert opgevat, nae dat by
yder of de liefde des vaederlandts, of den yver voor de Kerkelijcke be-
veelen en den Godtsdienst swaertft gewooghen hadt. Meeninghuldighe
klaghten deeden ook d'Engelsche, dat in Spanjen den koopluyden niet op
gelijke voet wyftert recht gedaen. Dogh in Spanjen gingh men fontrengle-
ljek te werk met den Nederlanders, die sigh aldaer ontheidten, en met
de Hollanders, en infonderheit met de Oofthindische Maetschappy, in
handelingh waren ingewikkelt: ook droegh men naeuwer forghe voor 's
Koninghs geldaemiddelen, en wierden eenighe, welker trouwe in 't
handelen der gelden men behuldischte, in gevanghenis geworpen. Maer
tegeringh waren de geneesmiddelen naer de quaelen, moetende den
Koningh daechhlijck aenhooren de klaghten der Portugijfen, of hy dan
niet een uynde huneer elende maeken fonde; dat terwijl men teeghen de
Hollanders, foo verre van de handt gesleetten, oorloghe, de naedergelee-
ghene verniet en uyttgeput wierden: foo veele scheeven, rijkdommen die
alleen eertijds het rijk deeden bloeuyen, verbrandt en genoomen: dat men
onlangs de baeren van Spanjen hadt beleeght, nu ook de Molukken ben
ontweldigd waeeren: boovendien viel ook den oorloogh der Kafliliaenen
langer ondraeghelijk, behende dien aen Spanjen feedert eenige tijden

VvV
1606. heerwaerts ten minsten driehondert duijnten rijxdaelders ter maent gekoest, 
foender eenigne hoop van uytkooms, en inforderheid, om dat de gevaeren 
der scheepen uyt Amerika koemende verwyarden. Dat ook de koisten jaer-
ljij d'inkomsten soo verre te booven ginghen, dat men sels het mynten 
der soldaeten, hoe nauwe de sorghe van Spinola ook geooepeert was, niet 
hadt komme voorkoomen, en de wijnsten gedaen in den oorlogh, die in 
genien deele konden opweeghen: daer men in tegendeel by ervarhenheit 
hadt geleert, hoe vaet de wyandt sijne broomen en sfeerden met werken 
hadt verfcheerkt, hoe naeu de see voor hen geelyoot was, en hoe ouweylich 
bunne soldaeten oover eens anders booden te brengen, dat voorts, indien, 
gederende den Hollandischen oorloogh, men den Venetiëfchen oover den 
hals noch, de teegenswoordighe armoede sels tot behoeste fonde vervallen.
De Koningh een jongelingh sijnde, onverwaer in de waepenen, en die 
de koninighlijke hoogheyt, meer naer sijne welluften, als nae de paeelen 
sijner greffen aam, soo hy den raedt sijner bewinslyyden niet inwillighe-
de, was uyt sijgh selven niet geneeghen tot oorloogh. Hier by hebben 
sijgh geooepeert verfcheeyde soorten van vreee, die wel ten deele reghtheid-
gh, maer andere ongegrondt waeren, niet foender konstenaryaer der 
Grooten, die in Hollandt 't hooghbwint van fäeken hadden, om het 
draelendt Spanjen tot ernstighe gedachten van vreee te brengen. Nae-
demael men een gerucht uyttroyde, dat den François arbayde, om de 
Hollanders op bepaelde voorwaerden aen sijn rijk te hechten, en dat hy, 
door Vlaendre heen breekende, sijne paeelen fonde uytbreyden. Dogh 
dragelhycker waere het den Spanjaerds, de Hollanders vrye volken tela-
ten, dan met afbreuk sijner heerenschappij eens anders en sels dat van sijn 
genootsten naeveyterer te vermeerderen, en immers soo langh die nie-
mant onderhooorgh op sijgh selven thonden, de hoope bleef, door ver-
geetelheit van alle voorigh misnoeghen, door onderlinghe tweedraghte 
onluft met de Koninghen, door welker onderfiant te wierden flaeende 
gehouden: eenmaal onder een ander oovergegaen sijnde, bleeven te voor 
eeuwigh verlooren. Boovendien, gemerkt de voorpoet der faeken in 
Indien, wierd in Hollandt en Zeelandt opgerecht een nieuwe maetschapp-
py, om met een maghtighe vloot te gelyck de waepenen en den handel 
hen Amerika oover te brengen, en den wyandt van landt en uyt see te 
jaegen, in hoope van soo veel buyts te maeken, dat er de koisten 
van oorloogh konden uyt gevoendt worden. Korts daer nae liep 'er een ander 
gerucht, dat, gelyck eerjijds den Turk, met hulphe de Genueeëfchen oover 
den mondant van den Hellefjonctus was getrokkhen, soo ook nu de Maurifchen, 
gedient van decheepen der Hollanders, fouden koomen om sijgh weeder 
meerder te maeken van Granada, en andere landen beesticen by hunne 
voorfaerten. Ook waren Albertus en Isabella,deee se als een vrouwe, hy, 
as een man van jongs opgevoedt tot de kerke, en nu ook hoogh van 
jaerden, uytter aerd afkeerigh van den oorloogh: waer toe hen nogh be-
weeghden de behoeste, de soo meenighmael herboore mytery, en hier 
ytt't fughten en de traenen der gemeenten, veel liever een sfeckere en 
gerufte heerenschap, als onfeckere hoope vermenght met vreee te bege-
ren. Maer op dit werk droogh booven alle andere aen den Marquis Spin-
ola, uyt vreee, dat de fortuyn sijnh groute glory, verkreeghen binnen 
weynigh jaerden, moght de rugh feteren: behalven dat hy, ooverweeghen-
de hoe sijn eyghen te gelyck met 's Koninghs gelooof onlangs vriedwacht 
sijnde, soo de laften bleeven, en eenigh ongeval hen d'Américaensche 
imoomftenontfette, fonder eenighhe hoope van weeder aen sijne vrieehoope 
penninghen te geraeken, verloopen in schulden, 't verval van soo be- 
room-
roemde voorsoepelt tot schande en armoede te gemoet fagh. Dogh onder dingeesten der Vereenighde Landen waeren 'er weynigh, die vreede hoopen darden, de meete zelfs ook vreeden' voor, als die van hunne ouders hadden ingefooghen, dat men alle onderhandelingh met een trouwloos vanydt moeït verwerpen, en den oorloogh veylichver war dan eenigherhande verdragh: waer by quam, dat een groote meerhiche van men sche, niet alleen onder de soldaeten, maar ook onder 't gemeen, by de waepenen, by 't gefchat, by de leeghers en by de vlooten winft deeden. En veele waeren niet weynigh bekommt dat, gelijk eertijds toen men in een valte vreede leefde, foo ook nu die weeder herfetf fijnde, den handel nae Antwerpen, als de beft geleeghenne plaetse, verhuyfen moght: ook was men beducht voor oneenigheeden en scheuringhen in de fteeden, en voor beroerten in de Republik, wanneer de vreede voor vanydt waere verdweenen. Dan echterontbraken 'er geene, infonderheit onder die volken, welke den vanydt en de gevaeren aldermae hadden, die al voor lang, terwijl fè fien, dat de fteeden als met verraalhig werden weghgerukt, nogh erghens 't hooft gebooden, en men door een punt van vlaetkunde 't befooeyen der grenfen aanfagh, figh eerlang de feldfe gevallen, en geneesmiddelen die te fpaede by koomen verbeedende, het hert zelfs al te veel nae vreede gewent hadden. De reedelijxte oordeelden, dat, gelijk men figh behoorde te hoeden voor 's vanydts laeghen, foo ook niet ondienfigh waere 't onderraften, of men op billijke voorwaeren, behoudens de wellant van de Republik, behoudens den godtsdienst, kon de waepe nen neederleghen dat ook niet geraed waere deefen tijdt by verhuymen, terwijl's vanydts faeken aen 'twighten, 't gefaght der Staeten door langdurenghe gehoorfaemheth geveight was, en als op fijde hadt twee maghtighe Prinfen, beyde om reghteveerdighe reeden verberttet, d'en op den Spanjaert, d'aender op den Paus, en dienthalven dien van Hollandt des te getrouwer. In deeven faet der faeken, foo binnen als buyten, is Walrave van Wittenhorst, door laft der Aertshartoghen, op 'tuygtgen dees fjaers, in den Haeghe gekeomen. De feldfe was ook, aleer de leeghers te velde quaemen, van de Lente, door Gelderlandt en Hollandt rondom geweest, maer alleen met orde, om hier en daer reeden dien aangajende in 't befonder te voeren, waer toe het, of door fijne voorouderen, of door aenhuwelychen vermagenfchap fjinde aen Hollandtiche eedelen, groote gelegenheit hadt. Dogh nu vergelaesheit met Joan Geevaert, Geheymschrijver van Turnhout (welke, beyde gefecten op dien booden, die brandchafentighe aen partyen betaelde, des te gemakkelijker gaan en koemen kondt) doet hy openiingen der beveelen hem gegeeven van Albertus en Isabella aen de voornaemfte leeden van den Staet, by nae op deeven inhoudt: Dat hen geen dinghter weerseld gewenfchter waere, dan hunne onderdaenen in rufte, en soo bloedigh oorlogen ten eynde te brengen dat ook de Staeten niet onbekent waere aen het reght der Aertshartoghen, die niet en begeerd, dan het bunne: dat fy in teegendeel zelfs fouden woorbrengen 't geheen te tot verzecheringh bunne veylichheit nooighe oordeelden: dat, of se vreede of beftant, en oopenbaere of geheimt onderhandelingh begeerden t'unner keure gelaeten vriede; alle onbelichtheeden en argblitfche laegen fouden men verre nagh doen. Maer om dat se geene brieven der Aertshartoghen aen de Staeten braghten, is de faeke uuygestelt. Langhe wat trappen, door welke eenen aanwas die bekloommen fy, en met wat yver gedreeven, fullen wy naukeurigh verhaelen, om dat en den ingefecten meer geleeghen is aen dit te wecten, dan aen't beleegheren van fteeden, of partyloopen der ruyteren en uyttheemfche volken dien van Hollandt noyt te vooren met meerdere roem bejeghent hebben.

**1606.**

Veele in de Vereenighde Landen baden de vreede verdacht.
HUGO DE GROOTS
HISTORIËN
der-
NEDERLANDTSCHE
SAEKEN
SESTIENDE BOEK

INHOUDT.
E flappe koude des Winters, verfelt met vreeselijke stormwinden, gelijk de dien van Holland heeft geveylight voor den inval der vyanden, laetende de vaert der stroomen onbekommt, als of den heemel zelfs figh met de gedachten van vrede voegde, alfo heeft de eenen anderen oordt merkelycke schaadende gedaen door 't vernielen van scheepen, die in en omtrent Texel, eylant waer 't forgelyck is t'ooverwinteren, den bequaemen tijd, om nae verscheyde kuften des weerelts uyt te loopen, afwaghten. Dogh d'Algemeene Staeten, om des te beter de binnelantsche rulfe en hunne achtbaerche te beforgen, hebben, nae dat ontalghelijck regeeren de beroerten certhjds gereeuen tot Grönigen, en de tijdj selve ook de gemoederen ten deele befaeldig hadden, belaat het kafteel, gelegte t'eeneen dwangh dier steede, te fleghten; 't welk gelijk 't voor deelen noodtzaekelyck was, soo thans wanvoeghlijk Scheen te laeten voor hen die alle een gelijke vryheid genooten. De voornaemfte oorfaek van foo groot eene geruhtheit was, dat men oover hen hadde gelfelt Magiftraeten, welker trouwe voor de party van de Republikk, en den algemeenen Godsdiens, een fterke befteningh fonder koften, fonder haert, beketen was. Ook hebben de soldaeten den tijdiet niet vaardigh doorgebragt. De Spanjaert heeft een schaene by den Bommelerweert, hoewel niet groot, ooverweldight en in brandt gefteeken, door 't dijgen vanden de wugther, dien hy met geldt hadde omgekocht. Den hopman, die in de plaetie geboodt, wierde verwmoort: en hem deefch schult te laft geleght, dat hy, verfuymende de wagenh te veranderen, oorfaek tot dit verraedt gegeeven hadde. Ook is den Graeff van Broek, de jonghte broe- der, die in dient der Staeten oorloghde, met een kleyn gevolgh nae 't huys fijnes vaeders rijdende, op wegh in 's vyanidts laeghen gevallen. Sijnen geheimschrijver juvelt voor uyt gereedden fijnde, hadt, gedwongen door vinnighje weedommen, 't gevolgh fijnes meefers geopenbaert. Hy hadde de foutheit van figh ter weere te ftenelt, fonder enighey hoop, maer om dat hy figh fchaemde gevanghen te worden. Ook kreegh sijn doodt lichaem noch enighey wonden, treffende 's vaeders haert en ongeval den foone: want dien hadde Mendoza krijgsvolk ook vermoort met ge- lijcke wreethet, maer met een groeter schelmutuk. Dogh Henrik van Naffau, uytgereeden met een afnielijck getal peermend, om Spinoals re- gementen, die op den Limburghen boodem te achteloos ooverwinterten, te flaan, als fy, gewaarachuwte van dit gevaer, figh binnen de fteede begeeven hadden, neemt door verral Carolyn Erkelsens, geleegen op flij- nen wegh, nae dat hy de poort door petar saadt hadde springen. Dit vaengehen.
1607. Hugo de Groot leyd in Gelderland, hadt eerstijds, kennende haere swakheit, brandtchattingh aen beye de partyen betaelt: maer juyst toen fijh vyandt verklaert teeghen de Hollanders, door 't inneemen van Henrik van den Berghe, die dêfe plaatje hadt gekooren om op buyt te loopen. Vijftijgh ruyters wierden daer binnen ter needer gemaakt; d'overrighe bevertelinghen uyt fijnde; de Graef van den Berghe gevanghen genomen: gerooft al 't gheen men konde weghvoeren, en 't overrighe in brandt gebleeken: gaende de woede de soldaeten te hoogh, om hen door 't gelagh hunner ooversten in toom te houden, dien hen heughde, dat aldaer eenighe der hunne leelijk mishandelt waeren. Maer Frederik van den Berghe, om dien ongelukkighen toeval fijnes broeders door een treffelijk fluk betaelt te fetten, maekt eenen aenflagh om Aerdenburgh in Vlaerden, een soldaetn gelterkt door de Hollanders, oovervallen, door kundtchap met eenighe soldaeten daer binnen. Dan eenighe der felper om seelmaatstukken in heghtenis genomen en gepijnijght fijnde, belijden den onbekenden aenflagh, nu op 'tpunt om uytgevoert te worden: ge- merkt Frederik met een fterke maght daer omtrent het teeken van de verraders afgawhten. De Hollanders en d'Engelsche hadden 't yer even drok in 't verhaasten hunner teeghen nae verre geleeghene geweeten.

Want deele Lente hebben de Hollanders twee, d'Engelsche drie scheepen nae Indien gefonden. Grooter was dit pas de winst der Engelschen: maer met afbrek hunner achtbaerheit. Want Eduard Michelborne, onlanghs uyt die geweeten t'huys gekoomen, was berucht, dat hy door 't moorden der Wilden, en rooven den handel behandtvlekt hadt. Hy wierp al de schult op d'Indiaenen, fijnde niemandt die figh teeghen hem verant-woorde. En ook wierden 'er gevonden, dewelke diergelyke ftoolheit opfookken, voorgevende, dat, volghens de wetten der voorouderen, middaeden gepleeght aan vreemdelingen, die met de kroone in geen verbandt ftonden, in Engelandt niet gefraft wierden. Daer benevens is beraedflaeght om den Spanjaert niet alleen in 't besit van Amerika te laeten. Al voor langh hebben d'Engelsche gereedkent dat Virginia, een gedeelte deszelfs, geleeghen op vierendartigh graeden op dees fijse des Eevenaers, hen toebehoor, om dat ûe die kust eerst landtwaert in ontdek, en haer ter eere van de Koninghinne Elisabeth, dien naem, welken ûe tot nogh toe onder hen behoudt, gegeeven hadden. Eenighe, die, niet weetende hun geldt binnen 'stlandts voordeeligh genoegh aen te legghen, daer buytens winst hoopen, ûamenfpannende, hadden opgereght twee maertichappen, met insicht, om in die landen yder een beflonde voor- teelingh te maeken. Koningh Jakob, om de glory der Engelsche uyt te breyden, fterkte hen met wetten en voorreghten: ook wierdt volmon- digngh verfseukert, dat'er goudt- en filver-^[miten onder d'aaerde verborghen laeghen, en van hen die 't geerne foo faegen, lichtelijk aengenoomen. Dit foo gewigtigh een werk nam fijn begin van een schip, 't welk metter haeft light opgeworpen hadt een schanfe op den oever van een gevonden frloom, met welkers vifch en de vruchtent van het naeft gelegenland, hun leeven moeten onderhouden, die'er voor beftettingh gelaeten wierden; fijnde de inboorlinghen genoefлаekt figh landvaert in te bege- ven. Dogh een ander schip is gevallen in handen der Spanjaerden, die ook de menchen daer op niet verfohoent hebben:als die vrede en reght t'huys laetende, 't onceyngh biest der nieuwe weereldt alleen door schrik handthaeven. Ook waeren d'Engelsche nogh onlanghs weeder nae Gu- jana gevaeren: maer op de reyse muysteri ontflaan fijnde, verlieten ee- ninche hun schip en bleeven op een eylandt, en aldaer van de Wilden,
DER NEDERLANDSCHE HISTORIËN. 527

1607.

geterght door hunnen ooverlant, beoorloght wordende, hebben de, uyt gebrek van leeweensmiddelen, figh in eenen uytgeholden boom op den Ocean begeeven: dus geheele tien daegehen achter den anderen door stormwinden geslinghert, en teeghen de klippen aengejaeght, sijnse ter naeuwer noodd te lande gekoomen. Dan alhier bejeghende hen geen minder gevaer, wantte wierden van den Spanjaert gevanghen, die hen noghtans, als niet met voordacht op die kusten gekoomen, 't leeven spaerde. Vry hoogheer en van grooter gevolge waren de beraeddfslinghengen in Holland, en, gelijk 't gemeeneklijk met dit vriedswech in waerwordtighe raeken gaet, langhaem in hun ooverlegh. Al voor langt scheenen een groot getal koopluyden, grooten oovervloet of feecvol, en soo machtighhe fommen geldts, als men naeulich foudte kunnen geloooven, onder befondere leedigh legghende, dewijl hen den handel op Spanjen benoomeen, en Indien niet genoegh was, alleen te kunnen verfaeght worden met Amerika, 't welk niet alleen in sout en fuyker, in koffelijkhout en in geneesmiddelen, maer boovendien ook in metaelen oovervloeyde. Maer de hoop om te handelen was hen algeheele door den Spanjaert, die de voornaemste kusten inhadt. Waecrom de maght en 't gelagh van de Republik figh voeghen by de middellen der befonderen. En nu reets was door de rijxte koopluyden, en meer andere, die, yverende om hun vaeederland te dienen, uyt de boeken en 't verhal der fefluyden, de geheele geleegenheit dier weereeldt naegfpoort hadden, op 't papier gebragt een ontwerp aengaende de regeringh en de voorwaerden eener nieuwe maetchapp, voor den tidht van fesendartigh achtervolgendhe jaeren. Buy-ten deelte fonde geen enen ingehevenen goorloof fijn te bevaeren de kusten, die van Terra Nova, bejaent door de visschery der Françoisen, in een langhe freekot de flaet Magelanes aan beyde de Oceans legghen uytgefrekt, en wyders de geheele kust van Afrika daeer teeghen oover, geelghen tuschen den Soooven Kringh en de Kaep de Bona Esperança. Vif maenden tydts fijn befoeyden voor die hun geldt begeerden in te legghen. d'Algemeene Staetten fouden uyt het bunne tweehonderdysteent guldens jaerlijck daer by voeghen, voor de fes eerste jaeren, en veroogghens soo veel meer als de geleegenheit van den Staet foudte toelaeten. De reekeninghen van den oorloogh en van de handel fouden elk befonder gebonden worden: om den oorloogh te voeren de befonderde wytrusen feflith scheepen van oorloge en vier jaghten, en den Staet gelijk getal oorlogh scheepen en jaghten, maer welke de maetchapp hadt te bennemen met hun krygsvolck, alle onder 't beleyd van eenen. Dartigh Bewinthebbers deefer maetchapp binnen Amsterdam fouden hebben het bewint van d'eene helft der geheele hooftfomme, achtien in Zeelandt het vierde gedeelte bestieren, vijftien in Westfryslant en op de Maefje het ooverighhe handelen. Het ampt deefer Bewinthebberen zoude niet voor hun leeven fijn, maer, om 't felfte jaar, voor een derde gedeelte verandert, en tot die bedieninghe niemand verkoren worden, dan die 't meestte geldt hadden ingeleght. Aen deelte foudte fijn het beleid der koopmanfchappen en der waepenen, en tot een belooningh hunnes arbeidens gegeeven worden eenen honderd van alle uytgaende en inkomende goederen: de wijnften gedeelt elkens als die het tiende gedeelt der hooftfomme uytmaekt. Van den buyt op fee verooverd de Raeden ter Ammiraliteit kenniffe neemen. Dien foudte mengeduerende de fes eerste jaeren ongiedeelt laeten, om uyt de vruchten der oorloge de laften der selver te draeghen. Nae die tijdts foudte daer uyt de schaktisfder Vereenighde Staaeten geniet het tiende gedeelt, Prins Maurits het dartighhe, het ooverigh he koopluyden. Seeventien persoonen gekooren uyt de Bewint-heb-
1607. HUGO DE GROOTS SESTIENDE BOEK

hebben der vier kaermen fonden de sache in 't algemeen besorgden. De Oovertijden en Hoofden door deefse gesonden, naer het doen van voor-
gaenden eedt aan de Staeten, regt wijfen, fiersten bouwen, verbonden maaken, naer eysch en gelegenheit van sachten. Weederom t'huys gekoome
men fijnde, aan d'Algemeene Staeten overleeveren een schriftelijk ver-
bael hunner bedrijven. De koopmanchapen vry fijn van belastinghen; van
d'oude, voor allos; van d'andere, opgesteld gederende den oorloogh, voor
den tijdt van twijtigh jaeren. De beleggers en aendryvers van dit
werk, heerlijk voorwar in figh felven, gelijk figh yder in fiene eyghene
vonden liefkoort, en de hoop, eenmaal den loffen toem gelachten fijnde,
aan nogh paalen houdt, gaen door woorden en geschriften breedtrop,
att 't welk tot noht toe was geweest de geweldigste kracht van 's wynterts
moogenheit, 't selfde ftofft geschapen 't allerwaakte te worden, indien
het door de waepenen wierdt aengefa. Dat dit een middel was, om
den krijgh te fce oover te breghen, in welcke foor van flaghen de Hol-
landers, oneengefien de wyntert hen beleeheghende met ongelijk fierker maght
dan de hune, noyt waeren ooverzwonnen, en hoe dien toocht langherviel,
hoe by fzaarder vallen fonde voor hen, welker weke leeden door de bitte
foden weghsmelten, daer in tegendeel hun Noorden en hun vaelder-
lant, allerweeghen met den Ocean omvanghen, hen tegenh 't gedult
van alle ongemakken haft gewaepent. Dat het wyerfte van Amerika,
alsoer 't figh nae beefde de afpunten des weerelds wyf trenkt, verre van be-
vaeren te fijn, ter naerwer ftofft bekant was. Dat van 't eyland Tri-
naad, tot aan den Eevenaer toe, de kuft ontblootd en fonder heer lagh.
Dat door d'andere landen de beffetinghen der Spanjaerden verspreit wa-
ren, maer foo verre van den anderen afgefschebyn, dat ze noht elkaer
to hulp koome, nogh de tuifchoengelegheen plaatften beschermen konden.
Dat voorts foo veale volken, als men in die gewezen vondt, indien hen wepenen befjede, indien leermeefers en dervarenheit hen oeffen-
den, foo veale bevy pyllghers teeghen den Spanjaert fonden verferekken, en
om 't gebeughen hunner voorighe sweetheit, wyt verdriet van d'allerwaer-
ste flaeurny, wyt getrouere, als ofte fte met foldy gekocht wierden. En
nu reets darde fte syn beloven de felfd de groothet, welke den Spanjaert foo
ontsaghe makete, immers dat dien oorloghen een eenen eeuwighen roem
fonde baeren: dat ze 't gewaar foo verre van bunnen hals verfchynynder,
tot een felfaem voorbeeldt, hadden beftaan den wyntert tot de bacchelych-
heit van fiene eyghene beffschappe te breghen: en geen geringhen dienst
den menfyechen geflaghte bezaefhen waere het, den Christelyken Gods-
dienft onder volken fonder kennis, of wyt d'ene dwaelinghel tot d'andere
vervalen, in haere oprechte fuyverheit voorgeteepen te hebben. Hier
teehen teyden anderen, dat den oorloogh meenigbvaldigh bezaefhen, meen-
gbvaldigh de fce was onderronden, en boeven alniet bacchelijker dan
feeflaegehen. Indien 't verwoelde aen Athenen, welke fdeet eertijts in een
geloegheende voorpoedt weeligh bloeyeende, door die eene reukeloosheit te
gronde geegaen was, te gedenken, sy figh t'erinneren hadden, wat al ran-
pden ongelukkighc vloot, maar onlangs uytgefeonden onder Pieter van
der Dooes, getroffen hadden. Dat, wel is waer de Spanjaerte in een-
gehe ffeelsteghen waeren ooverzwonnen geweest: maer ook de Hollanders in
d'erste beginfhen des oorloghs op de waepenen te lande weynigh te roemen
hadden, die foote door den tijdt, door forphge en oeffenlingh tot eruaren-
heit in krijgskunde gekoome fijn, waerom fonde men 't selfden min van de
wyntert wreefen? Dat ooverzwonnene door hunne neederlaeghen waeken
foo veel voorderen, dat ze ook ten laatsten felfs beginnen te ooverwinnen.
En dat schoon genoomen de volken op de sekstven van Spanjen niet geneeegh strekten om hunne vloot te bemannen, dat noghtans en Engelseben en Britiensa, en Saxena light in dienstte krijgen waren. Dat wijders de Hollanders geen soo grooten reeden hadden, om figh op hunne lighaenente betrouwen, welke gelijke teeghen de konde zijn gebeit, soo ook 'r geen buyten alle teuyje by d'ondervindingh is gebleeken, door de gefaadighe ongemachtigheid van de bitte der Eevenaeren welghuizten. En was dat een werk voor weertigh scheepen, die onbegrypselye ruyntge des Oceans te bejetten, alzaer eylenden, haevenen, reeden hen geslooten, die alle den omanit open waren, daer hen geenen toevoor van nae hy te waeghen stont, en zelfs het waerter soudne gebreeken? Dat, 't is waer, geheel Amerika niet doorgaens met kasteelen was omheynt: maar dat waer de schatten verborgen laeghen, waer bequaemelijk landen was, men 'r leggen van sierkten niet verfigymd hadt. En laet het aencomen, niet tegenstaende soo veele waerigheeden, light vallen, van waer dan een leegher te lande, om de Spaensche regementen, die figh by nae een geheele eeuwe in dat beit gevoest hadden, daer uyt te dryven? En indien men al geraedt vonndt ook een leegher te fenden, en te gelijcke ('r tealv voorwaer noodstuckelijk is) een tweede vloot om Spanjente bejuyten, ten eynde van daer geen onderplaat in Amerika quaene, alx waere eenen laft ondraeghelijk voor de middelen der koophuyden, jae selfs der Republike; die, daer je niet magtigh is met de troepen die thans in 't landt sijn baeregrensen te verdaeghiggen, of figh geheel en al in schulden sal indempelen, of selfs ontbloot van bejuttinghen, veel eer verliefsen deese kleyne streec van eyger vaanderlant, dan met de waepen en verooveren een reedelijkgedeelte der nieuwe weereel: want die geheel te hoop; waere uytfighghheid: welke schoon ook ingenoomen naeulijx waere te bouden, gemerkt soo swaere lucht in de meeste plaatsen, soo groot een geweldt van sietken, den Hollanders vry vinnigher treffing soute, dan de Spanjaerts, om dat deee een bejetter wisse en in ete en drinken geelert hadden. De bondgeenootschap der Wilden aengaende, daer op soute men figh soo weynigh kunnen vertrouwen, dat het noodig waere figh ook teeghen hen, niet min dan teeghen de Spanjaerts selve, met het opmaeken van sierkten, te verfem gen. Dat se noeg van trouw te bouden, noog van eeneige andere deugden, hoe die genoemt sijn, kennis hadden: en in 't gemeen eene afkeer van alle vreemdelingen; dat de Spanjaert onder hen gebeit was, maer eerlangdaer daer nae al wee de Spanjaert in de heerschappy dier landen volgde ook den selfden haat soute erwen: dat het was eenen aerdt van menschen die geen oeyht weert sijn, en dien noghtans een ruwe staemrue ondraeghelijk valt, die een sachte smaadelijk veracht. Want was het onbekent, dat er onder die volken sijn geweest, en als noogbeijn, die figh verfaeydighen met menschen vleeych, dat voor hunne folge spijse buiden, en alle vreemdelingen doorgaens om 't leeven brengen, hen beuyende om geene andere reeden, als om dat se menschen sijn? Dat fecker de Indiaenen en de volken in Afien ongelyck befcheueder van aerdt waeren, en de Hollanders noghtans ook daer, nae meeninghuligde voorbeelden van trouwloosheid figh hadden genootsacht gevonden hunne vriendschap in een soort van dwinghlandy te veranderen. Veel min, dat men figh op vreede of verbonden soute konnen verlaeten in die weereel, welke de natuur, afgebeveden van het beit gedeelte baere selfs, niet soo eer in gelegenheest als in sfeeden, en opgesoeten binnen sijnen Ocean, tot d'hytter te verwilderingh gedoomt hadt. Deecf reedenen voorde men toen van Amerika. Voorwaer die den oorloogh wenchten ten eynde te breghen was 'er aen-
geleeghe, dat die verwachtingh niette diep in de gemoederen doorbrongh.

En weynigh swaerighedes had het in den voortgang van dat werk te doen horten, mits den naeyver der steeeden, die elk om strijdt de uyttrustingh
der schepen pooghen naer sijn te trekken; waer by ook eenige hier
stulschen quamenen om te verhinderen, dat de vryheit van stout uyt Ame-
rika te haelen door geene wet deraer inglefooten wierde. Deze beraad-
slaegingh dan aen een kant gelfelt sijnde, quamen des niet te min die
't werk des vredes geerne gevordert aeghen andere swaerigheden voor.
Want schoon men al van 's vyandts geneegenheit ten vollen versekert
was, hadden evenwel niet weynigh magiftracten der Vereenighe ste-
deën, uyt eene meeninghe feedert de tijden van Oranje opgevat, selfs van
den blooten naam van vrede een afgestrik. 't Liet sijn aenflaan, dat die
afkeerigheite ten grooten deele soude te verlitten sijn, soo de vyandt oopste-
ljij verklaerde, dat hy sijn met die vrede liet genoeghen, waer door
hem de heerschappye der landen, door den oorlogh verlooren, niet wee-
der ingeruymt wierde. Want dat men certijts de hoop van vreechte ver-
werpen een foort van voorlighheite gehouden heeft, om geene andere
reeden was, dan dat men alleen die vrede te gemoet fagh, die een Heer
met sijn soude vleepen. Dat in teegendeel en voor de veylighiteit, en voor
die glory van de Republiek, van geen kleyn gewicht was, fsoe de verklae-
ringh haerer vryheit den vyandt aepert. Maer dat geduerende 't ge-
druyfhich der oorloghe, en soo langh 'er daegheliix nieuwe fstoffe van ver-
bitteringh voorviel, 't f by de seeghe d'een overmoedighe, 't fy eenighe
neederlaagh den anderen wraeftighe maekte, gemoederen verovert
door hunne hartstoghen de middelen dienende tot vrede niet konen
overweeghen. Dat, wien 'er eenighe schorslingh van waepenen wierde
beraemt, geen begunftighers der vrede ontbreeken fouden, die daerf
anders ook in haer selven aengenaam is, infonderheit den aerd der Hollan-
deren, gefchaepen tot de koophandel, wel voegheen soude: dat daeren-
booven de volken, naeft aen de vyandt geezen, niet lightelijk fouden
dulden, dat f, eenmaal de vrughten des vredes hebbende gefmaekt,
weederom d'onheylens cenes nieuwens oorloghes wierden oovergelevet.

Grote swaerighiteit hadt het in een faeke van sulk een gewicht te begin-
nen, in die Republik, waer in men niet gewoon was eenige groote fae-
ke te verhandelen, ten fydaer opalvoorens 't goetvinden der Landtschap-
pen gehoorht, en ookaen de steeeden in 't befoeder kennis gegeven wier-
de: welken omweegh die faeke, waer oover buyten twijfel bijtere ver-
warrengh van geschielen vallen soude, niet konde lijden. De leeden ter
vergaederingh der Algemeene Staeten souden den haet eener suo schielij-
ke veranderiingen niet hebben willen op sijn neemen, ten waere Maurits,
as Opperveldtheer, en beroemt in hoogheit van afkoomst, en uytneemende
diensten, met de grootlieth sijnes gefaghs in een schorslingh van waepenen
bewillighde. Doogh hy, die door den oorlogh tot sijn hoogh een acht-
baarheit, als nauwlijks yemandt voor hem, was gesteegen, en voorruy-
me floffe van glory niet vermaedde, ja oek in sijn selven gevoelde,
dat alle vrede met den Spanjaert op bedrogh lagh, wordt nochtans van
Oldenbarnevelt, wiens gefagf onderfraaght door sijn verwettenh
en dartighjaerighe trouwe, infonderheit de beraadtslaegingh ten vrede
voortfette, ooverreedt, dat hy sijn het treeden in handelingh met den
vyandt liet gevallen: hem veroonende, hoe den Koningh van Engel-
landt geruft met de handen in de schoot soo swaer een oorlogh alleen aen-
fagh; en den Francois vy grooter aanlaeghen dan een enkele bondts-
nootchapp fmede, en hier van geen duyffere buiten waeren. Dat, soo
d'Al-
d'Algemene Staaten toonden, dat ook hen de wegh tot vreede oopen-
flont, sy, die 't hun belangh oordeelden, dat door den Hollandtichen
oorlogh de krachten van Spanjen wierden afgeleent, tot het belooen
van daedelijcke hulpe, en dat bytten laf van schulden, fouden konnen
gebragt worden. Invogche Wittenhorst en Geevaerts, hebbende nu
ontfangan geloofsbriefen van Albertus en Iabella, die hun fegghen be-
krachtighen, ter Vergaederinge der Algemene Staaten ingelaaten sijn,
waerfe opentlijk verhafteld t'heen te vooren in 'tbesondergefecht
hadden, verheffende de voordeelen des vreedes booven d'onfekerecheden
des oorlogs. Maer om dat de Gefanten hadden gewagh gemaakt van
t'reght der Aertschartoghen, vonden de Staaten geraeden hen te antwoor-
den: Dat aen alle de wereldt, wien maer de facken der Nederlands-
bekeent waren, onweder perspecklijk bleek, de de Aertchartoghen sijh zelfs
nieft met de minffe schijn van reght op de Vereenighde Landtscappen be-
helpen konden, ten waere dan fooe hoopten eenigh reght uyt ooverwin-
ninghe. Dat voorwaer, naerden nu al in voorrijden feer veele volken,
nae't bewigtigen hunner vryheid door een onverbrekelijk beluift, sijh
in een lighaem fommen gevoeght hadden, sy met het grootffe reght de leede-
maeten van dat lighaem afgeheurnt door de waepenen weederom afschijt,
 en de grootffe Koninghen en Vorsten, door verbonden met hen gemaakt,
de billykheit deefer facke hadden voor geat gekuurt. Wefhalven sy aal als
noch verfonden te blijven by die meeninghe, welcke onlanghs een den
Keyfer verklaert hadden, dat je naementlijk met hen die het gefaghe eenes
allerheylighsten beluysts, door den ydelen dekmantel van hun reght afge-
ftaan en by gifte oovergedraghen te hebben, poogdhen krachteloox te ma-
ken, geenhen velyghen, goddelijken en eerlyken vreede hebbenkonden.
De onbeleyr der oorloghe, aen wat syde die aan vielen, moeët men toef-
schrijven den genen, die onecht vri endedgh in eens anders invielen, niet,
de klockmoedigh t' humane verdaedighen. Wittenhorst met dit ant-
woord vertrokken fijnde, heeft daer nae aen den Staeten gescreven,
dat hem was gebrecken de meeninghe der Aertschartoghen niet te sijn, door
de handelingh yets te willen winnen, maer dat elle dinghen fouden blij-
ven in den ftaat, waer in fe toemaela waeren. Dogh om dit werk te voor-
deren is bequaemer geoordeelt Johan Neyer, Provinciaal der Francif-
kaenen van fijnen landrecht, gebooren aen Antwerpem, maer van af-
koomt een Zeeuw, en geprüfoten uyt eenen vaeder die eertijds den Prin-
se van Oranje was gevolght; hy had een groote bequaemhiet van wel
fegghen, en tooende, hoewel met onbedreeven in den hoofschens handel,
want hy hadt en Spanjen gefien, en was altoos tot Bruffel in groote facke
benijght geweckt, een Nederlandliche openheertighiet van avezt,
foo dat niet lichtelyk yemand eenigh bedrogh in hem vermoedt foudre
hebben: fijnde boovendien door zijn beroep van leeven teegenh de fchaem-
tea gewaepent, en voor aflijften noogh fmaeeth bijster bekommert. Dees
van Bruffel gefonden, onthieldt sijh eerst eenighen tijdit onbekent tot
Rijtwijk, (het naeftte dorp omtrent 's Gravehaeghe) van waer hy door
geheym verfhandt met eenighde onderhafta een wa fwaerighedhen allemeef
de begonne handelingh haemper: van daer voor den Prinse gebraht fijnde,
verklarende hy sijh in woorden die met deen brief van Wittenhorst oover-
quaemen, en onderrikt dat er geen hoep was om in handelingh te trecenen,
ten waere de Aertchartoghen alvoorens met rodeen woorden de Vereenig-
de Nederlanden voor vrye volkchen verklarender, is hy weederom nae Bruf-
 fel, en kort daar aen van daer te rugh gekempt, met brieben betekenckt
by Albertus en Iabella, den dertienden van Lentemaend, uytkoomende op

1607.

De Gefan-
ten der
Aertscharto-
ghen, ter
vergaede-
inghe der
Algemene
Staaten op
vreede dina-
gende,
wordt ge-
antwoord.

Johan
Neyen
wordt ge-
kooren in
plaats van
Wittenhorst,
on de vree-
dete voor-
deren.

Die, door de
Prins onder-
reight en
er suit en-
rightheidhen
de vrede ha-
perde, brie-
ven der
Aertscharto-
ghen aan de
Staeten
brefght.
1607. Inhoudt der brieven.

Neyenbe
loof dat hem volgenome
gegoeghen selke gegeven
worden.

Brieven der Algemeene
Staeten aan de befoende
Landschappen hier
over.

Sy schrijven eenen denk-
en briede-
dagblijt.

deefen inhoudt: Datse des bloedigen oorloghs was en bereyd waeren, om met de Staeten der Vereenigde Nederlanden, als met vrye volken, welcke sy selve voor soodaenige erkenden, en waer opse sigh geen reght ter wereldt toeschreeven, te sluiten een eeuwighdurende vreede, of te maeken een beslant voor twaelf, twistien, twistigh jaren, of een schors-
figgh van waepenen, alles thunter keure, op blijkjke voorwaerden, waer
door veulyghe vertrouwen en onderlinghe banteeringh der volken moogh
verfeekert worden; onder andere ook op deese, dat elk 't geheen hy teegen-
woordig befat van gelijken in 't toekomende soude blijven bezetten, ten
waere den gemeenen dienst raede eenige vleeden of Landschappen te ver-
wijsfen. Dat se voor gefanten tot de handelingh senden Neder-
laders: de Staeten van hunner sijde gelyk getal andere te senden hadde:
tijdt en plaatse thunter byeenboonf te verkijfen wierde gelaeten th'un-
ner believe. Om dit alles te beeter voortgangh te doen neumensoonde
hun niet onaengenaen syn, indien sy 't zelf de goedvonden, dat voor den tijdt
van acht maenden te lande en te waer, soo in Nederlandt als in Span-
jen, alle wyantfschap geschorf bleeeve. Aangaende de handelingh hadden
de Staeten sijgh te verklaeren voor den eersten van Herfstmaendt. Niet
quaclij konden diene van Hollandt sijgh laeten gevallen deefen inhoudt der
brieven, diene sels ten naeften hy hadden voorgecreeven, sijnde daer
in verandert alles wat in 't eerfte ontwerp, door den seldem Neyen oover-
gedacht, aenfoltoelt bekionden vrieverde: te weeten, dat geduerende
't beslant yder welhoude soude 't geheen hy befat, maer nae 't sluiten
eneer vreede alleenlijk 't geheen yder behoorde te bezetten: dat wiijders die
van Hollandt sijgh souden onthouden van de waert op Indien. Dogh aen-
gesien sij ghier ter iee volkoomen meester, en te lande in maght van ruutery,
de sterkste oordeelen, vonden sij geraedene de schorsingh van waepenen
voor den tijdt van acht maenden een te neemen, niet verder, dan dat on-
dertusschen nicht geoorloft soude sijneyde te belegerhen of in te nee-
men, of inval en inleegering in eenighe landen te doen, nogh nieu-
we sanffens te maeken. Daer by was geneegd, dat de Koningh van
Spanjen het verdragh der Aertshartogen binnen drie maenden soude be-
krachtighen, met gelijke verklaringh de van de Vereenighe Landschap-
pen te erkennen voor vrye Landen. Neyen belooffe te weeghe te breng-
hen, dat, voor den vierentwintighften van Grasmaendt, deef se vreadg-
spunten by Albertus en Isabella wierden geneeket, mits de Staeten 't zelf-
de deeden. d'Algemeene Staeten, om eene sakte die voorwaer foe on-
voortiis voorquaam, ook des te beeter ingangh in de gemoeorden
deer gemeenede te doen neemen, oordeelen dientijgh aan de befondere Lan-
dschappen te schrijven: Dat, 't geheene Godt de Heere wilde sfeeghen,
sy, met goedtvdoinde des Prinsen en des Raedts van Staete, hadden aen-
genomen de voorwaerde, hen doo Albertus en Isabella, raekende een
schorsingh van waepenen, aengebooden, ten synde om onderwijzen de han-
den ruyen te hebben, om met de Koningh vn Vrankrijk en Engelandt
en andere Vorsten, daer naer ook by sijgh selve, t'overweeghen, wat
er voor 't overighge gedaen diende. Dat wiijders 't geheen ben allen noghe te
doem ruyen, was den onsterfelyghen Godt van ganscher herte te danken,
dat hy en don oorlogh tot noghe toe batai geseeghen, en nu de gemoederen
der wyanden bewooogh ten erkentenisse der waerheit. Maer ten bestemden
den beede-daghe, als nu, 't geruucht alom verspreiht jijnde, de driften
begonden toe te neemen, schikten de Bediennagers Goddelijken woords
hunne gebeeden, nae dat yder gefint was, tot lof des vreesdes, oft t'aet
der teegenpartye. Omtrent den vierentwintighften van Grasmaendt heb-
ben
ben de Staeten de brieven van verband, raakende t'geheen men onlanghs had gellooren, by hen onderteekent, nae Antwerpen doen overbrenghen, door Dirk van der Does. Neyen heeft eecf voortgebracht een geschrift, gelijk 't in den Haeghe was opgesteld, alleenlijk daer onder gefet de handt der Aertshartogh en, die 't zelfde bekrachtighden. Maer van der Does een geschrift in ftaetelijcker forme, en gelijk het fijne, begeerande, was Neyen hem daer in te wille, en brenght infrax daer een diergelijck van Brussel, met een goude kooten voor van der Does; hem daer beenevens biddende, te gedoogen, dat, naedemal dit verdragh behelde duuytferden die naeder verklaerijng vereyfethen, hy met hem te rug keerde, om de meeninghe der Staeten dien aengaende te vernemen. Seeker Albertus was foo volkoomen gefint en beforfght, dat geene vyand(e)chap van fijner fijde begonnen wierdet, dat hy, t'ecenmaal buyten 't verdragh, fijne beveelhebben scherpelijck belafte, hunne soldaeten binnen de befittinghen te houden, en alle feeluyden en vijfheers, gevangen binnen Dunckerken, hunne vryheit schonk. Van der Does, nae dat hy raakende 't verfoek van Neyen aan de Staeten had gefchreeven, en hem daer op niet feefkers wierde geantwoord, 'tgeheen hem niet verbooden was, voor toegelaeten neemende, is, met hem vergefchapt, weeder in den Haegh gekoome. En nu reets begonden eenighe, die d'eerste voorlagehen van vrede hadden laeten doorgaan, beducht, dat een fack, die men geloofde maer veynery te fijn, op waerheit uyt moght koomen, berouw van hun stffiywenh to kWhiegh: wefhalven sommighe rondt uyt begeerden te weeten, volghens welk beflyuyt de monnik figh had verfolt op 's vyands boodem te koome: andere van der Does bechuldighden, dat hy uyt eyghen goeddrunken een fack van foo groot een gevolgh op fijno genomen hadt: oo dat het figh volkoomenlyck niet aenten, dat Neyen niet light foute verkreeghen hebben, 'tgeheen hy floutelyck figh felven hadt toegescheven. Geduende dat beloof der facken: die eelte geweften, heeft een heerlijcke feeghe, ondertuften door de Hollanderen op fce veroort, den vyand graegher nae vree, hen vuerigher ten oorloogh gemaakt. Nae dat in 't jonghft verloophejaer op de kust van Spanjen ongelukkigh was geoogloeght, niet fonder de oude fcheepe’s-glory der Batavieren eenighermaten te beifwalke, was men te raede ge- worden een tweede vloot dewaerts te fenden, oo om den vervallen roem te herstelte, als op het ernstgh aanhouder der Oostindische maetchappy, beducht, dat al 't geweldt van Spanjen hunne fcheepen overvallen foute. Tot Ammircel wordt gekoorene Jakob Heemskerck, een ervare fceeman, die eertijds Willem Baarentfz. hadt vergefchapt op dien toght, waer in een al te ftrenghe fortuyn hem heeft verbooden de geheymen van het Noorden t'ecenmaal t'ontdeeken, tweemael was hy daerenbooven geweest in Indien, vaer hy onlanghs een rijn gelaed chip, veroort door de waepenen, hadt meegbracht, Hem wierden toevoeghe esentwintigh fcheepen, uytgeruift ten oorloogh, en vier andere gelaeden met lijftoght, met orde om te doen 't gheen hy ten meeften dienfte van den Lande foute vinden te behooren. En hy eelfs ontfggh figh niet te be- looven, dat het vaarderlande hem t'ecnighen daeghe of doodt of ffevenfoudo de bedanken: en met hoe fterck een vertrouwen ingenoomen hy vertrokken fy, kan ook hier uyt worden afgenoomen, dat hy geen andere foldy begeert heeft, dan alleen het achtliche gedeelte van dien buyt, die de foom de vijfhundred duuyfent guldenso overtreffen foute. En inder daect, hy was niet foolfeer geldorf, 't welck hy ten overen hadt, als wel gedreeven door gloryfucht, eene vyer ook dien hy niet door eenighen ver-

ISTRONIEN. 1607.

Van der Does, de brieven by hen onderteekent, nae Antwerpen bregenhende, wordt be- schonden met een goede kee- ten.

Albertus verhijdt al- te vyand(e)chap te- ghen de Vereenigte Landen en flette de gevangehen in vryheit.

Van der Does komt met Neyen weeder in den Haegh.

Eenighe leen- den der Algemeene Staeten hebben een afgek van de vrede.

Verhael van Heemskerck'

gloryijke
gezocht

teghen de Spanjaarts.
HUGO DE GROOTS SESTIENDE BOEK

waenden roem van sijth selven blijken liet, gemerkt hy in gelaet en klee- dingh t’eenemael borgherlijk sijn krijghaftigh gemoedt te diep verhoo- len hieldt. In’t begin der Lente, weynigh te vooren eer ’t eerfte ver- dragh tuschen de Aertshartoghen en de Staeten wierdt getroffen, in fee gefteeken, en vervolghens op de kuften van Spanjen gekoemen sijnde, neemt hy voor den mondt van den Tagus in’t feylen, om de voorreffe- lijxht der steeden Lisfebon tot getuyghge lijner dappere krijghsdaeden te hebben. Maer door künstchappers, uytgefoenden onder schijn van koop- luyden, en door Françoysche en Engelsche scheepen hem ontmoeande, verwittigght, dat de meefe scheepen, die aldaer geleegehen hadde, nae Indien uytgeloopen, en die nogh flonden te volghen ongereedt waeren, doch wijders dat ’er een schoone vloot Spaenfche scheepen sijth onthielt in de baey van Gibralter, om de Hollandtsche scheep, uyt de Middel- landtsche fee den Ocean inwillgende, in ’t naeuw van de ftraet waert nee- men, wendt hy de feylen derwaerts, nae hem de windt diende, van- de nu naeder aan de kuf van Afrika en Barbaryen, dan weederom digh- ter aan de Spaenfche. Want twee feer hooge berghen, Abila op de kuf van Barbaryen, Kalpe op de kuf van Spanjen, maeken den naeu- wen ingangh, door welke d’Atlantische fee sijth tuschen het vaffe landt door verpriequid. d’Oudheyt, vernuistigh in’t verfieren van verdichtfe- len, heeft ons naegelaeten, dat deeffe twee eertijts sijn geweete einen bergh (en ook is’t, uytgenoome de enghte, als een doorgaende geberghte) dogh van een gefcheeyden door den arbeidt van Hercules, om defe, dien hy door sijn tuschenkoomen buytten hieldt, in te laeten, en de kruynen dier twee van een gefcheurde berghen genoemt worden de fuylen van Her- cules. Kalpe heeft sijnen ouden naem behouden, tot dat den feegpраe- lenden Arabier de facken met de benaemingh lijner taele genoemt heeft. Want ten tijde als de Saracenen by de nieuwigheid van het Mahumetisfch wangeloof waeren, de waepenen gevooght hebben, is Mofes, soon van Nuzir, uyt het geslaght der Maravadin, een der kleyne Vorsten, die Afrika be- heerschten, in Spanjen ouvergесhеепт, vergefelschap met Tarica, soon van Abdalla, die, om van sijne foledaeten niet verlaeten te worden, sijne scheepen verbrandt hebben, als hy sijth binnen Kalpe hadt begeeven, de plats Gibaltarik genoemt heeft, met welke benaemingh in de Arabi- sche taele den bergh Tarica beteekent wordt: en dit hytved hedenfaaghs door verbaarthering, volghens d’uytspreek der Spanjaerden, Gibralter. Dus noemens in den bergh, dus de ftadt Carteja, eertijds geleegehen aan den voet van den bergh, alwaer hy, uytgehoort al een schouwwoonecl, de schee- pen voor een baey vertrekt; hebbende den eenen hoorn, die in de At- lantische fee uytgfeekt, geterkt met een fafel. In de effe veylighe reëe, tuschen de armen van een feer hooge rotfe, nae by beschant door de be- fettighing van een ftadt en kaftel, hadt sijth de Spaenfche vloot geoarkt. Daer waeren neeghen galoopen, ’t grootehe ophebbende den Ammi- rael Johan Alvarez Avila; vier andere scheepen van oorloge, voortsehn groot schip van Lubek, en vier Franstche, toeb hoe rende behondende luy- den, maer voor eenehen tijdte ten gemeenen dientie genoemen: booven- dien drie Hollandtsche koopvaerdytscheepen, in den oorlogh veroover. Gefecht en bootvolk hadden fe in groote meeninght, en een goot getal fefoldaeten, verterkt met een aenfienelijke maght van vrywilghhe eedele- len, die, soo haeft de tijdingh quam, dat ’s vyants scheepen te Kadix en Sant Lucar gefien wierden, om hunne trouwe ten Koningh en proe- ven hunner dapperheid te doen blijken, van alle kanten waeren toegeloo- pen. ’t Ammiraels schip hadt op feevenhondert foledaeten; den Onder-
Heemskerk nu de Straet ingeloopen, en niet verre van de bacy van Gibraltar fijnde, en de krijgshaardt by een geroepen hebbende: Niet onbekent is u, seyde hy, Spitsbroeders, de reeden waerou wy hier gekoemen fijn. Heerlijke glorydae-den fijn door onfje vaderen ter sey uytgevoert, maer binnen’s Lands. Sy hebben eylanden uytgeplundert, haeven toegeloopen, andere fijn by ge-val aen den vyandt geraekt. Wy d'eerfte van allen wyandtlik gekoomen, om’s Koningh s vlot, en op den dorpe van Spanjen velse, te bespring-ghen, ten synde alle volken fien mooghen, hoe de vyandt, t’eeneaen fon-der regt, in soo langh een reex fijner oovermaedige tijtelen, sijn de beerrechップ over den Ocean aanmaetigh. Geen doorluchter plats t’on-ser glory hadt men konnen wenschen. Godt heeft befoooten de dapperhe-der Batavieren op de grenscheidingh van Europa en Afrika velse ten toon te stellen: ter plaatse voorwaer, daer wy van deene fijde geen see-kherder getuyghen onfer vroomheit, dan den vyandt felse, hen ten needer-laeghe, konnen hebben. Op den anderen oever staen de Turken en Mooren, wien wy, naerdiense tot nu toe van ons naeilight hebben booren spreekhen, op deeven dagh niet anders als een uytteekende seegedaedt behooren bekeent te worden. Grijp nu dien moedt, die klaekheit, welken eertijds Berghen, welken Middelburgh, welken de Zuydersee giejen hebben. ’t Self-de geluk volght u door den geheelen aerdtobben. Swaerlijk kan het an-ders vallen, of wy moeten op fée winnen. En niemandt onder u laete fijnh door de grootheit van s wyandts scheepen afcbrikken; deseijw in see-gendeel die zelfde onhebbeilige swaerte, onbequaem om ten wenden of keerhen, en des te seehoender om te treffen, d’oorfaec hunner neederlaeghe fijn fal. En dit selfs is wel het voornaemste, dat onder ons felsheyden, onder hen soldaeten veghten, die, gelijke verwijst ende tegher fijn, wy dunkt dat ek reets, door de vuyle flank der scheepen, en door t slingereren der see-baaren, se, hy naer buytten fijn selven, susebollende t onderfje bouwen rollen. Ick eischte van niemandt yet, dan daer in ik selfs sal voorgaan, en ten exampel dienen. Ghy, Lambert, laat ons geseamendenbandt regt op den Ammiraal aanseten. Ghy, Bras en Alteras, doet den Onder- Ammiraal de krachtten uwer dapperheit gevoelen. Dat alle d’andere d’oorvoerige scheepen aentaften; twee teegen een. De liyftse scheepen fallen rondom. feulien, om den wyandt’t vluigen te beletten. Maer wanno- neer de slagh sal aengegaen fijn, soo gedenkt, bidt ik u, dat wy ter sey veghten, dat, ten sy ghy de seeghe beveght, wy alle vorderlaeghen en ge-vanghen fijn. Laet ons de hachbelieke sorghen der Staeten, in de groot- fste faec die oyt is voorgekoemen, wegheemen. Deeven dagh sal hen, indien fijn genootfaec den oorlogh te hervatten, of een heerlijk voor-bediedsfaec fijn, of maeken dat den Spanjaart den vreet met ernst foeke. Dan sal den seegrappinghenden Batavier met heeter reeden fijn heraarden moeghen, of hy de waepenen wil neederleggehen of behouden. Een euwigtig gebheughen bierentuifchen zal ons gelukkigh noemen, t’fy men van onze seeghe beginne d’oorverwettinghen ter sey te stellien, t’fy ook wy onder de oorfaecken des vreeeds fallen gereekent worden, en eenen by-nae veertighaerichhen oorlogh met soo gloryrjkh een synde voor den naaheimelinghen befruiten. In’t voeren van diefe reeden hadt hy de harten der holpluyden niet meer door fijne woorden, als door fijn ge-fight en fijn geheel gelact getroffen, die, rufiigh hunnen dienst beloven-de, fijn felven daerenbooven door oude en nieuwe voorbeelden der Spaenfiche wreethheit ter wraecke prikkelden. Dus rondom gedronken, en den eedt van getrouwheyt vernieuwt fijnde, is elk vertrokken. Den Am-
1607. Ammirael Avila, fiende dat scheepen soo veel kleynder als de sijne de vaert reght op hem anfetten, belaft eenen Hollandtschen gevangeh, dien hy op sijn schip had, uyt de boeien te haelen, en vraeght hem, wat hy geloofde dat fê in den fijn hadden. Hy daer op feyde, of ik en kenne de onfê niet, of die fullen u van ftonden aen flaggh leveeren. De Spanjaert lachte, en oordeelde’t te ongect, slechts de geheele vyants vloot by sijn een Ammiraelischip te vergelijken. Maer als die nu meer en meer naederde, is hy, genootfêckt lijndje te geloooven, ’tgeheen waer was, met sijn Ammiraelischip, ’t welk juyst voor een lagh, de ankers kappende, dichter onder de fladt geweeken, om alvoorens de hachelijkhkheid van’t geveght met d’andere scheepen te waeghen. Heemfkerk noghtans blijft des onaengesien vaf by sijn opfê, en, alle andere schee­pen voorby gelooopen fijnde, set op hem alleen toe, belooovende alvoorens by monde, dat, die hem overweldighden al den buyt fouden heb­ben, én boovendien een verceeringh die’s vyants vlagh afhaele. Hy hadt verbooden te schi fertil, voor dat te dight aen den anderen quaemen, om door schielijkheid te meerder schrik te maeken. Wefhalen de Span­jaert hem is voorgekoome, dogh met weynigh schaede. Daer op, nogh maer weynigh van den anderen lijnde, begun Heemfkerk uyt de boeg­flukken te schieften, en terftont hem aenklampende, laet hy de vyandt op sijde ’t anker vallen. Hy vertrouende figh te midden op sijn Schip, wanneer, de Spanjaert hem de tweede laagh geveende, een koegh, die by geval een ander hadt gedoodt, hem met eene’t linker been ook wegh neemt, en in sijn volle waepenruftingh ter needer velt. Hy gevoelde’t maeken fijnes doodts: waerom hy Godt gebeeden hebbende, fijne fie­le, die reets op’t scheyden ftonnt, in genaede te willen opneemen, d’om­fandenders d’apper aenmoedight niet te verflaueuen, maer ’t begonnen werk met de felfde wakkerkeit te volvoeren; datfê in’s vyants needer­laeghe den trooft oover ’t verlies hunnes Ammiraelts te focken hadden. De doodt des Opperoorhiests wyert door den hopman Verhoeve verbor­ghen gehouden, en niet eer, voor nac’t eyndighen van den flaggh, over de vloot ruchtbaer gemaekt. De felfde feldel ook orde, dat alle de fluk­ken op de reghter sijde los schooten. De Spanjaert, wien nu ’t verder gebruyk fijner flukken was benoomeen, ooverviel hem met een dicht ge­druus van musfketten. Maer de Hollanders, die van hunner sijde van gelijken deeden, troffen des te fèekerder, als de vyandt dichter aen een ge­pakt ftonnt. Hopman Lambert, gelijck hem belaft was, daer op volghen­de, schiet eerst van achteren in ’t schip van Avila, en voeghde figh ver­volghens ook op fijne sijde. ’t Gingh’er heevigh op een veghten, en de dikke neevelen van rook en damp alles allenthalben beiskerende, ver­toonden in den naemiddagh niet anders dan de gedaente van een noght­geveght. Voorts wyert onder d’andere scheepen de flaggh vervolgh nae’t geval figh op deede, niet nae te vooren gegeeven orde. Wantals den Zeeuwen­chen hopman Alteras draelde den Onder­Ammirael, hem toegelegh, aen te taften, sijn drie andere op hem aengevallen, waer by flrax daer aen nogh een vierde quam. Diesden Onder­Ammirael door ge­duerigh schieten in luchte vlam geraeckt en het gevaer nu selfs tot de be­springhers overgeveenlogoen fjinde, weeken de Hollanders van hem af, en blusften de vlam, die door den zelfde brandt in hunne feylen was ge­flagheen. Dogh de Spanjaerts, ontstelt door byffere schrik, lieten de forghe voor hun schip waeren, en sijn, wanneer het nu tot aen ’t waeter toe was afgebrandt, in fce gefpronghen, alwaerf swemmende door’s vy­ands schieten op hen getroffen, d’eeene doodt met d’andere verwisfelden.
Der Nederlandsche Historien.

Den Hollandschen hopman Langhen Henrik, te heet in een ander ga-
leen te bespringhen, wordt door een koeghel weghgenoome: maer dat
zelfde galeoen is ook door geweldigh chiichten tot beneeden toe afgebrandt.

Een ander weederom van de selfde groote van eengebarsten waeter scheep-
pende, is door de laft gefonken. D'Andere Spaenfche scheepen en ook
eenighe Hollandsche, niet darrende enteren en togevaer van handt ge-
meenschap naederen, vochten van verre door schutgevaer, by nae met
gelijke fchaede van weederfijden. Boovendien schooten die van Carteja
uyt de stadt en 't kaffeel. Dogh een schielich geweldt heeft de Spanjaets
in een schriekelijke ontselfttenis gebracht, wanneer een hunner aenfiene-
lijxte in eenighe scheepen door fijn eyghen buffkruyt was gefpronghen, ondeeker of
'er de vyandt of fy selve 't vuer hadden ingefet. Nae dat die flagh de
geheele baey met een afgrijselijken donder hadt vervult, hebben debran-
dende flukken en fplinters van dat gefpronghoe schip de naeftie scheepen,
en deede weeder andere daer aen in 't selfde verderf gefleept. D'Oover-
geblevene, al eer hen dit onheyl van gelijken ooverquam, de touwen afkapp-
pende, loopen teeghen 't strand aen. Alleen het Ammiraelschip ver-
wijde d'uytkoomst van 'tgeveght en de seeghe der Hollander, veghten
dee koekmoedigh teeghen twee scheepen, tot dat 'er een derde toefchoot.
Maer toen de vlagh afgehaelt fijnde, beseekten de gemoederen gelijker-
handt, en d'ooverwinnaers nu volkoomen meefter en oovergelooopen fijn-
de, gingh 'er veel eer op een moorden, dan op een veghten. Geheele
hoopen Spanjaets gelijkf fêffens in fêe gefpronghen waeren, op hoop
van het fontwemmen, wierden doorchooten of doorfleeken: en naer
geene oorden van de baey kon yemandt 't oogh wenden, daer hem niet
een droevigh aenschouwen van dooden of ftervenoeren voorquam. Niet
langh nae Heemfkerk, was in 't leeven gebleeven Avila, een oudtene-
vaeren feehoof, als die voor deefen in de flagh van de Levant in 't ge-
zelfchap van Don Johan van Ooffenrijk geweefst was. Onder fijne papie-
ren vondt men strenge beveelen van Koningh Philips, niet alleen te-
gheen de Hollander, maer ook teeghen alle, die de Hollander eenighen
dienst of hulpe gedaen hadden. De Françoisen, welker scheepen de
Spanjaerts aengetaft en met de vlught verlaeten hadt, vonden veylige
berghplaats by d'ooverwinnaers. Ook wierden behouden de gevanghe-
ne, die verhaelden, dat, door een feldsfam geluk, een foltaet, gefon-
den van een Spaenfch hopman, om hen 't leeven te beneemen, door een
koeghel was weghgenoome, een tweede strax daer aan koomende om
den zelfden laft uyt te voeren, door gelijke doodt omgekommen, en eynde-
lijk hunne keetenen door 't treffen van een koeghel waeren losgefpronghen.
De nacht nae 't geveght in ruft oovergebragt fijnde, is de volghende
morgen gebleeken, dat den Spaenfchen Ammirael, dien de Hollander,
verneegt met hem genoomen te hebben, verfuyft hadden te bewaeren,
nog geheel op 't waeter dreef, met weynigh volk daer op, die, gedue-
rende de hitte der seeghevreghtere, figh in schuylhoeken verfektekkende,
daer uyt te voorfchijn waeren gekoome: maer deede in de stadt gevliught
fijnde, fteeken die van Gibralter den brandt in 't fchip, om het niet ten
prooye der vyanden te laten. Twee geheele daeghen langh is de Hol-
landsche vloot op de plaets van 'tgeveght gebleeven, meer glory en luy-
fter van die seeghe genietende, dan voordeel. Allerweeghen langhs de
kuft fagh men gewaepeende gints en herwaerts loopen, de fteedelinghen
in teegendeel fak en pak opkraemen, om te vlughten. Al wat'er was fagh
de schir ten ooghen uyt; en gelijke tidinngen quaemen van Kadix.
Treffelijke gelegenheit waere Heemfkerk, hadt hy in 't leeven gebleeven,

Yyy
toen
1607. toen gebooren geweest, om sijne dapperheit in groote aenlaaghen te werk te stellen, die nu alle met hem vermeight laeghen. Tituan, een stadt in Barbaryen, maer niet eer oordt, geleeghen aen de voet van den bergh Atlas, buyten de strect, op de middelandtische see, strect onder gehoor- faemheid der Turk en. Hier nae toe begeeven figh de Hollanders, foo om hunne schepen te kalffaten, en op nieuw te voorzien met de noodi- ghe behoefen, als ook tot herstelling der sijcken, die felftigh hadden, behalven omtrent hondert andere in de flagh gebleeven. De Steveuoght, vyandt der Spanjaerden, ver welkoomde de overwinnaers met befondere teekenen van blijdictchap, en vereeringhen van ghezenken. Ook boodt hy hen aan onderlant te voet, foo fonde gotvinden Ceuta, een stadt op de zelfde kust, maer een weynigh innewaerder, en in’t befit des Spanjaerts, aen te taften. Dogh fy graegherr om buyt te foken, dan om te oorloohen, verdeelen ’t onder elkander foo, dat het grootfte ge- deelte foude loopen langhs de kust van Portugael, andere waeren nae de Vlaemfche eylanden, weederom andere nae de Kanaerlische, en ook eenighe kruyffen omtrent Kabo Verde. Twee lijftoght schepen fijn nae Hollandtgefonden, om de gequetfen, en ook ’t gelaeghertelijk van Heemf- kerck oover te brenghen. De tidijnhg van de flagh voor Gibraltar, ge- flaghen den vierentwintighften van Grasmaendts, was nogh in Hollandt niet gekoomen, onfecker sjinde of die te poft uyt Spanjen in Brabant was gebraght, toen Neyen, sjinde dat pas in den Haeghe, op den elfden van Bloeymaendt gehoor ter vergaerdingerhe verfoekt, en den Staeten ver- toont, dat hy onlanghs, op hun begeeren, fonder daer toe eenighnts gelaft te fijn, hadt beloofd, dat de Aertshartoghen fouden beforgen, dat de Koningh van Spanjen hun verdragh met hen gelfoten bekrachtigh- de. Dat d’Aertshartoghen, daer fonde afweezen van ’t geen hy op eyghen gefaght hadt gedaen t’erkenen; alleen uyt vreedelievenheit, met het felfde te beloooren, fijn woordt bevegifght en hem ontflaaghen badden. Dat het nu ook billijk waere, dat, gelijk die Prinsen, handelende in al- le trouwe, niets verfuymden van ’t geen to bevorderingang en voorfellingh van eendrachtige dienen konde, foo ook de Staeten van hunner fijde alle middelen, ftrijdigh met dit oogmerk, uyt de wegh naemen, en hunne vloot, gefonden om Spanjen te befoedagen, te rugh riepen. Daerendo- ven verfoeght hy, dat in duydelijken woorden wierde verklaert, ’t geen waar in fe onlanghs, raekende ’t niet belegeheren van eenighhe fteeden of fterken, nogh ook eenighe inleegeringhe met leegheers, of inwaaln in de landen te doen, wat dusverlijk ooverkoemen waeren. En dat, aengesien ’er tusschen dit en den eersten van Herffmaendt welijke facken fonden kon- nen voorwatten, welke uyt nae de Aertshartoghen den Staeten dienden voorgeboden, hem vrygeleybrievien verleent wiorden, om veyligh oover en weeder te reyfen. Nu reets hadt de groothet der facke, die men on- derhanden hadt, de harten van alle de weerseld doen opwaeken. En de aenfielijxhete, gefonden uyt yder landtscap om de vergaerdingerhe by te woonen, quaemen nu te faemen: waerom de beraedtflagginghen des te waeder en te traeghier vielen. Infonderheit was men in bedenken oover’t te rugh roepen der vloote, loopende nu eenighe geruchten van den ge- lukkighen uytflagh des geveghts voor Gibraltar. Sommighe feyden, men behoorde figh al verder van ’t geluk te dienen, terwijl ’t begunffighde, en van geen vrede te hooren fpreeken, dan met de waepenen in de handt. Andere, dat men niet alleen met woorden, maer ook metter daedt be- hoorde te betoonen, dat hunne gemoederen niet vreemt waeren van een opreghte vrede, welke foóe niet getroffen wierde, hen ook dan de
feën als voeren oopenstaen, en fy dan alle cendraghtelijck de waepenen weeder in de handt neemen souden, om figh niet alleen oover de eertijds geleeclene ongelijken, maerook oever een bespottelijke vreedehandelingh te wreeken. En die verficheydenheiten van gevoelens quam by nae hier op uyt, dat en die figh tot vreede geneeghen toonden, met den Spanjaert gerufter te stellen, en die in tegeendeel tot geenen vreede verfonden, terwiiwel de men vyandt in meerder vreese, en tot ernftigher gedachten om vreede te foeken brengen, beyde in hunne raedtslaeghen vruchtreloos uytvielen.

Hierentuüchen fijn 'er gefanten uyt Vrankrijk aengekoemen. 't Hooth deeces gefantfchaps was Pierre Jeanmin, eertijds een der voor- naamste aenhanghers van 't huys van Lotteringhen, gederende de Ligue, maer met den Hartogh van Mayenne fijnen foen van den Koningh vor- kreegheen hebbende, is hy van dien tijdt af door uytteekende proeflukken van getrouwheit, en door geen mindere blijken van voorfichtig- heit, gekoomen in 't bewint der grootste facken, en voor een der eerfte Raedtsheeren van Staat gehouden. Booven fijne ervaerenheit in 't handelen van bedrijven, en fijne kennisse van reghtsgeleerheit, hadt hy een vernuft doorkneedt in alle vraehe konften: en selfs was hy fijnes gelaets en fijner reeden soo verre meefter, dat, wanneer hy fijne gedachten allermeest verberghde, oopenhartighd fcheen. In fijn gefelfchap waren Buzanval, voor deecen 's Koninghs gewooneijken gefant by de Staaten, en Elias de la Place, Heer van Rouilly, die geschikt was om Buzanval in die weerdigheid te volgen. De Koningh toonde figh leer mifnoeght, dat men dus geheyen, met weeten van weynighe, fonder fijn goedtrukken te hooren, hadt gelegen de grondsflagh tot die handelingh, welke hy oordeelde, dat men, soo ten aenfien fijner moogenheit, als om fijne groote weldaeden, dien van Hollandt beweegen, fonder hem tot midde- laer te neemen, niet hadt behooren aan te vanghen. Invoeghe de gefanten, fijnde hen gehoor ter vergaegeringe gegeeven, voor af in 't breede van 's Koninghs dienten dees Republick beweegen, gesprooken hebbe- de, ftrax overgaen tot klaghten, vraerende eerst heevigh uyt teeghen hen, die gepooght hadden den Koningh van 't trachten nae de heerfrap- py oover hen, verdacht te maeken. En daer op, dat figh dus verre met den vyandt in handelingh ingelaeten te hebben, buytuen weeten van den Koningh, dat ook een daedt was, die eenighermaeten naer ondankbaer- heit maekte. Dat hy noghtans hoe reekelijck hy in 't onderhouden van vriendfchap was ook nu toonde, door 't fenden eener gefantfchap ten dien eynde, om hen, of in den oorlogh volhardende, te betuyghe, dat hy hen met fijne hulpe foude byspringhen; of, soo hen behaghe vreede te fluyten, door fijn gefagh eenen billijken voor 't teegenwoordi- ghe, en cenen belftendighen in 't toekoomende te beforgen. Uyt de vergaegeringe der Algemeene Staaten fijn gemaghtighe dekooren, om in teegenwoordigheid der gefanten den flact hunner geldmiddelen, en de reeden hen tot vreede beweeghende, t'overweeghen. En op dat het gefagh des François by andere, welker vriendfchap die van Hollandt noordig hadden, geen mifnoeghen quaeme te baeren, is men te raede geworden ook de Koninghen van groot Britannien en Deenmarken, voorts de Keurvortten Palts en Brandenburgh te noodighen, om den Staat in die haechelijckheit van faeken met hunnen goeden raedt by te flacn. Oover het verlof van Neyen langh getwift fijnde, heeft het dit gevoelen eyndelijck doorgedraeghen, dat men de vloot uyt Spanyen soude opont- bieden, soo haef Philips het ghefoote met de Aertshartoghen hadt be- veldight, hierentuüchen soude men geen nieuwe scheepen nogh eenighen

Yyy ij
toe.

1607.

Henix ge- fan ten aan.
Jeanmin hooft des Ge- fantfchaps.
toever derwaarts fenden. Dogh om de naebuervighe fee, tot aen'teuynder de van't Kanael, den stilstant van waepenen van toen af een fondeplaaft grijpen, met dit bedingh noghtans, dat men uyt de haeven van Vlaadre geene andere dan vijfchers fonde toelaeten uyt te loopen. En nae 'tonestroyghen van de bekrachtigingh uyt Spanjen de fichorflingh van waepenen gan over den geheelen Ocean langhs Vrankrijk en Spanjen tot aen Kadix, en van Kadix door de geheele middelandtsche fee. Maer naeder forghe heeft men ook gedraeghen in de ruft te lande te bepaelen. En d'Algemeene Staeten hebben hunne veylighet befolooten binnen de befaemde froomen de Eems, de Vecht, den Yfiel, den Rhijn, de Wacl, en beneeden Graeve met de Maefel en haae groote feegaeten. Aen de fijde der Aertshartoghen stelde men tot grenen de froomen van minder naeme, den Deemer en de Nethe in Brabant, in Vlaendre de Leye en de Mander. De plaetfèn geleeghen buyten de gefeyde paelen bleeven den oorloogh onderworpen, uytgefondert alleen de fleeden en sterkten: foo noghtans dat geene grenen den foldaerten felve onder elkaner te waeter oft te lande befschermen fouden. Al eer Neyen vertrok is bleeeken, hoe hy niet te vergeefs in Hollandt 't futfelboek foht. Tol nogh toe was hem niet vergunt in den Haeghe te blijven, doordien hy de Staeten geen ydele reeden tot arghwaen hadt gegeeven. Sijne herberghie hem tot Delft aengeweuen fijnde, floegh men forghvulgh acht op fijn uyt-en in-gaen: en hy door fijn doen betoone, dat men niet fonder grondt dus te raede was geworden: gemerkt hy Kornelis Aertfens, Grijffer der Staeten, noodighe om met hem in geheyym gefprek te koomen. Dees wel voorfienende wat dit inhadt, gaet nae Prins Maurits, die hem belafte, ingevallen hem eenen aenfienelijck gefchenk wierdt aengebooden, dat te neemen, om 's vyandts laehten te ontdekken. Te faemen gekoomen fijnde, hief de monnik aen hem met weifpreekenheits te bedanken, dat door fijn toedoen de vreede haer begin gekreeghen hadt. Want toen Neyen eerst in Hollandt was gekoomen, hadt hy door middel van Crau-wels, die Aertfens in bloede bestont, den eersten toegang tot hem gevonden. Vervolghens voeght hy daer by, dat hem niet onbekent was, in hoe groot een gevaerfigh Aertfens door die daedt fondegefleecken hebben, indien de faeke niet naer wenfch van d'een en d'ander waere uytgefvalen, ingesien eener Staet door veelen beheercfht altoos vol nayver en arghwaen is. Dat de Aertshartoghen, hier uyt bekennende, hoe fijn gemote geenegeen was tot de vreede der Nederlanden, hem bemind en met dankbaerheit in achtghing hielten, en datse voorhebbenden hem teneigen daeghe grotere gefchenken te doen, hem nu weeder inrym- den fijn huys, 't welk hy tot Brufiel hadt gehadt. Dat den Marquis Spinola, behartigende den felven wenfch en begeerten, hem, wen 'er vreede of beftant voor neegehen jaeren wierde getroffen, vijfthighduyfent kroonen beloofde. Dat hy bereydt was vijfthienduyfent der felver hem te tellen waer en wanneer hy wilde, voortbreenghende daer by een schrif-teelijck bechevyn, geteekent met de eyghen handt van Spinola. Daer nae vereerde Neyen uyt fijnen naem de huysvrouw van Aertfens een diamant van geen geringhe weerde. Aertfens hem bedankende oover 't huys, 't welk hy oordeelde hem felfs uyt kracht van 't verdragh der lâft Brufiel, ten tijde deroovergabe, toe te koomen, weygherde eenighen tijdij d'ooever- righet gefchenken te aenveerden, als frekkende om fijne cere en fijnen cedt in swaere opfpraek te brengen: dan ten laetften nam hy en den diamant en hethandschrift, en ondekt fijn weedervaren aen den Prinfe, en voorts op 's Prinfen aenraeden aen weynighe der Staeten.De Prins oor-deelen-
Deelende, dat de facke voor eenen tijd behoorde verborghen gehouden te worden; wanneer de geschenken in fijn bewaeringh te neemen. Aert-ens korts daer aan noghaecls door naedere brieven van Neyen aenge- maert, om de vijfzinduyfent te ontfanghen, en beducht, dat soo hae- chelijck een geheym ten flimften moght koomen uto yt te barften, ontedekt den geheelen handel en't beloop der facke voor de Vergaerdinghe. De Staeten vonden geraedhen het papier neeynes den diamant te stellen in be- waeringh van hunnen Algemeenen ontfanger Joris de Bie, een man van bekende trouwe. Aert-ens echter heeft niet konnen ontgaaen den haet van 't gemeen, 't welk 't geruught daer van gelooopen ten arghiten opvatrende, door lafferlijen uittegh verfwaerde, invoeghe dat hy nootfackelijck oor- deelde die woedende naepraet schriftelijk te gemoet te koomen. Om- trent dees tijde is tot Amsterdam aengekoemen het lighaem van Heemf- kerk, en ontfanghen met veele teeken van toeyejuygingh en blijdfrach- dugh met geene mindere droefheid, om dat, gelijck hy gehouden wierdt voor d'oorfaek der feeghe, soo oock enige dochten den vaederlande voor een groot verlies frekte. En hy is de'erte geeweest, die met een lijkfakcstey en graat van eere, draegehende 't opfchriift lijner feegedaedten, met groote tijten van onferfelijkhen lof, op gemeene kosten van de Republick ver- eer'd. Aan den Koningh van Groot Britannien, die begerende naeder van den faet der faeken in Hollandt onderricht te fijn, wierden gefon- den Johan Berk, Raedt-Pensionaris der Stad Dordrecht, en Jakob van Maeldere, die ter Vergaerdinghe van Staeten van Zeelandt 't voorfitten hadt. Voor den Koningh ter gehoor fijne, done fye hem oopenhingh van de maght en middelen der Republikje en der fclver laften, en hoe veel de Prins en den Raedt van Staeten hadden goordeel'd, dat 'er aan de ge- meene inkoemsten gebracht, om den oorloogh met goede hoop te kon- nen voeren. Sy wierden met beleefthht ontfanghen, en Koningh Jakob be- loofde, dat hy de facke lijner bondtgenooten soude ter harten neemen. Dees bevroede genoeghfaem, dat door de waepenen der Hollanderen fijne rufte, en infonderheit Yerlant, beschermt wierden. Maer niet min fagh hy, hoe weynigh hy in faet was, om tot oorloogh te raeden, die nimmer voor deelten eenigh geldt, waer aen 't in deelten oorloogh meer haerperde, gefchootend hadt, en voor 't toekoomende niet wift waer van daen te ha- len. Eerlangh hier nae fijn in den Haeghe gefonden lijne Gefanten Rich- ard Spencer, uyt een huys van naeme in de Engelsche jaerboeken, en Rudolf Winduo, toet uyt Engelandt weederkeerende, anders lijnes Koninghs gewoonhlijckien gefant by de Staeten. Spinola hierentffchen, door brieven aan de Staeten gefchreven, maekt hen bekent, dat het ver- dragh der Aertshartogh en den Koningh van Spanien was be克拉ughtt: en verloekt brieven van vrygeley voor Luidewijk Verreyken, gebuy- schrijver van Albertus, om het bescheidt van gefaerdingh oover te bren- ghen, en meer andere punten ter facke diende voor te draeghen. Met daenkomft van deenfen, fijn de konfenaeryen der Spanjaerden gebee- len. Want de woorden felve van 't verdragh waeren niet, gelijck men in een volkoomhen verbondt gewoon is, in de be克拉ughtiging ingelaff, en met het Koninghlijck gefagh bevetligt: maer men braght alleen te voorfchijn feelhtte papieren, befchreven in de Françoisethefaecle, welke ook de Prinsen der Nederlanden waeren gewoon te gebruiken, die het geflooteen op den vierentwinghten van Grasmaend, en op den eersten van Soomermaend inheidhen, 't gheen de Koningh door fijn onderteeakeningh, en dat foodaenigh, als hy aen fijne onderdaenen gemeenlijk teekende, dus verre be克拉ughtighe, dat hy den fijlflant van waepenen beloofde

1607.

Dees ont- dekt de facke aan de Staeten.

Berk en van Maeldere der Staeten gefanten aan Koningh Ja- kob.
1607. van weerde te houden; noemende Albertus en Ifabella Prinzen en Heeren van Nederland, fonder hierentuﬄchen in 't minfte gewagh te maken, van ook elfe, gelijk men hadt begeert, de vryght der Staeten te erkennen. En ook waeren in het eerste verdrag van Albertus uytgelaten de woorden, door welke de vryght wierdt bevestigt. Verreyken noemde dit een onaechtfaemheid des afchijvers, 'tgeen men een bepsortelijke uytvliugt oordeelde. Als hy nae Bruffel hadt gefchreven, dat hem dit was teegengeworpen, hebben de Aertsbratoghen niets, maarenleen Johan Richardot, Hooft des Geheymen Raedets, geantwoordt, dat de woorden niet reht gewat wierden, aengenomen Phillipis geenen deele van 't verdrag verzorwende, moest geoordeelt worden alles-bekrachtigt te hebben. En dat schoon de Aertsbratoghen konden betwegen, dat se altes't gheen by hen beloofd was, hadden voldraght, echter, om des te meer buune goederteriheyne en opreghte meeninghe te doen blijken, nae Spanjen fouden senden, om 't gheen men daer in berisste te doen verheeren: soo maer de Staeten immiddels niet uytfeyden buune vloot van de Spanyschke kusten op 't onttwonden, ten eynde by, die voorgaen dat hen de vreedee ernst was, buune woorden door buune daeden niet om verre fijnen. Dogh hier rechen wederom nieuwe gefchillen en veel fribbelens onder de Vereenighde Staeten, lynde vele ten hooghsten mifnoeght, dat se oopentelyk door den Spanjaert wierden bespot, die, om fijne lageghen en konstenaeryen te bewimpelen, hen alleen met een smaek van vryght hadt gefreelt: maer gelijk men fijne bedriegheryen nu klaerlyk hadt ondtek, alleenlyk daer op uyt was, daer toe alle middelen aenwende, om hen 'tonwaepenen en in flaep te wieghen. En men hoorde dat de vyandt, soo in Spanjen als in Vlaendre een vloot uytruthe, onfexyek watwaerts die haere krachtgen baren foute. By deeft veoghden figh de Franysche gefanten, toen ook nogh afkeergher van de vreede, die rondt uyt feeden, dat se ondervonden hadden hoe de Spanjaert was geaert, naamlyk nimmer giedenfijgh, ten fy hem den nootd perfte. Dan 't was nu soo verre gekoome, dat het hen nauwlyk meer vry fontfigh ooover deefe fæcke te beraeden; naerdien nu al te vooren op figh genommen hadden, dat se nogh levensmiddelen, nogh onderstane nae de vloot fouden senden, welke dienvolgende een onmijdelijke noodt-faexpliheyne, fterker dan alle weten, om weeder nae huys te keeren, was opgelegt. Derhalven is men hier toe gekoome, dat Oldenbarnevelt, uyt naemte der Staeten, fouden antwoorden, dat de befcheyden uyt Spanjen oovergebracht met de beloften niet oover een quemen. En de Staeten ooverfals de woorden anders ontwerpen hadden, in de Luytscheyne en Franyschke taele, welke de Koningh foute moeten naavoeghen, binnen den tyd van fes weyken, soo hy hoopte in verdere handelinghe te treeden; waer by hy 't voorafschrift ooverleevere. Endat, naemedael de verachte ringh hier uyt was bygekoome, de Staeten, nae't ooverleveren der nae der brieven van bekrachtigingh, den tyd om figh te beraeden soo veel verlenghen moehten, als er van den tegenwoordighen tyd tot den eersten van Herfheymaendt tuﬀchen beydend was. Dat men echter den Aertshartoghen, in welker weerwil hy flijk, dat in dien deele de misluygh was begaen, ter eere, toegfond de vloot op 't onttwonden, en dat alle pryf fyn van dien dagh af verovert nae fes weyken, fouden verklaert worden vanquaede pryfe te fyijn. Dat se echter niet te min 's Koninghs brieven fouden bewaren, tot dat er beetere wierder oovergebracht, alleenlyk ten dien eynde, op dat 'er blyck bloepe, dat 'er een stifstant van waepenen was gelfooten. Dan immiddels, leyde hy, konnen wy ons niet genoogh ver-
Verwonderen, waer toe, soo men in de handelingh ter goeder trouwe gaat, die schenkaarden en vereerighen frekken. Siet daer den diamant, siet daer de kettengh, siet daer de hande van Spinola (en hy bragt 't een en 't ander te voorvichijn.) Soo waer van daer is 't, dat men die geschenken in de gevers niet soude moeten verducht houden, dat ook, die se wyl gemeene laßt ontzanghen hebben, onschuldigh met den laffter en den haet van 't gemeen bevaert worden. Maakt wye rekeninghe niet quaelijk, 't gaet hier niet als in rijken, daer twee of drie alles op hunne duyt draeyen, en alle andere maer een diensbaere meeninghe zijn. Wy reegeren en worden geregeert by beurten. En deefe soo groote Vergaederingen, deeven Raedt van Staeten, soo die u niet genoegh teeghen uwe vereerighen gewaepent schijnen, fullen wy 't getal vermeerderen. Breugh wee-der aan haeren heer diegeschenken, welke nogh voor de vrede te geven noodigh is, en teeghen de wrythe aen te neemen de hooghste misdaet waere. Verreyken dus op 't onvoordienn verraft, wiff niet wathtier teeghen te fegghen, dan alleen, dat wen 'er yet diegelyx was omgegaen, fulx gepleecht was buyt van laft der Aertshartoghen: en men sigh des niet soo feer hadt te verwonderen, soo de monniken, een volk gierigh is het ye-mandt, andere naer sigh selven schatten. Nu reets was den voorbeapeldten tijdt van fes weeken verloopen, en de vloot uyt Spanjen opontboopen, toen Neyen en Verreyken, hebbende vrygeleybrieden verkreghen, faemen in den Haeghe quaemen, en een andere bekrachtigingh uyt Spanjen voortbraghten. De woorden waeren geeslyt by naer volghens 'ontwerp der Staeten. Dit onderfcheit was 'er in, dat, ter plaetie daer Philips verklarnde bereydte te fijn, om met de Staeten als met vrye volken, op welke hy sigh geen recht ter weerelde toschreef, te handelen, daer by voeghde, dat hy die verklaringh deede, soo om de belofte der Aertshartoghen te volbregthen, als om 't vefte eener vrede of van een langhderen beeft te vorderen, waer oover men soo hafft niet eens foudte fijn, of hy was geregct verder alles, men wat tot bevoegghing der felve konde vereffchen, oovervloedigh te voltrekke. Dogh dat men in dit verdragh moette handelen, soo oover andere verfchillende punten tuifchen beyde de partyen, als oover 't werk des Godsdienerts. 't Welk indien het niet getoffen wierdt, indien gevalle fijn recht door deefee ver-klaringh niet verarghen soude, maar alles ten weelderlijden in fijn ge-heel blijven als van te vooren. De naukeurighste merkten aen, dat een fække van soo groot een gewicht, niet ten minfthen, om langher te kon-nen dueren, het pergament was weerdig goordeel, maer alleen op papier geftelt, en dat vry florigh: nogh ook ondertreekent, als aen ge-lijken, met den naem van Philips, maer van Koningh, als hy aen fijne onderdaenen was gewoon. Neyen vanght eerst aen 'den haet, dien hy wel bevoore, met freelende woorden te verfaghen, verhaelende, dat hy selfs, als wien de goede geneegenheit en der Aertshartoghen en der Staeten tot de vrede heft beken waere, sigh nae Spanjen hafft begeeven, en den Koningh onderright in wat plaet de facken der partyen flonden, en hoo noodigh de ruft was voor de Nederlanders. Dat aldaer de faekte was in den Raedt gefonden, op dat 't geen men vervolghens hafft te doen des te bondigheer, wafer, en bestendigher wezen fonde: en niet al-leen de Koningh, die een sterffelijk mensch was, maer 't rijk selfs, dat onsterffelijk was, sigh aen 't verdragh verplighen. Dat hy ter better trouwe betaught, dat de Koningh was tot vrede geneeghen, en hy daer toe den reghten en eenvoudighen wegh ginghe: dat hy dienthalven in't gefchrift fijne meeninghe klaer en naets hafft uytgedruckt, en, waarhe hy-
1607. sint geweest te bedriegen, sijn sin faude verboorg en hebben. Verreyken hier op t'woort doende, nac dat hy breedt en de trouwe en oprechtheid der Aertshartoghen gefproken hadt, ontschuldighe Philip, dat de bekrachtigingh niet in 't Latijn, of in 't François, maer in 't Spanisch was opgefeelt: dat hy gewoon was in die taaie de Christen Tringen, in die de wyve volken aan te spreken; en het niet blijk waer hemdees eer ynt-keit te beneemen, dewyde hy den Staeten, sprekende in julken taaie als hen gochtacht, hadt geloof gegeven. De driften der gener die verfcheydens van gevoelen waeren begonden in de Vereenighe Landen hoe langher hoe hoogher te loopen, houdende de Prins de handelingh verdacht, de Zeeuwen ook, en eenighe fleedens in Hollandt, meerder winst by den oorlog dan by de vreede hoopend. Wefhalven faken, die ook befaeeldigde gemoederen, en die eens gefint, misfaeghen fouden, met dest te meerder ongenoeghen wierden opgevat. Aangfien de verklaringhe hunner yrtheid, met welke eenighe beloopingh fy ingenoemen fijne, het oor nae een gevaerlijk gefprek van vreede gelcent hadden, hen vruchteloos gemaakt wierdt, en dit nogh te weynigh scheen, ten waere ook de parfychap der Roomsgefinden, op hoop van 's vyands weldaht, van de Republiek wierde afgecheurt. Neyen en Verreyken noghts, fijnde hen aengewezen, wat de Staeten in het Spaansch gefchrift vereyfchten, verklaerden ooptantelijk, dat fe figh bedrooghen fouden vinden, soo fe een ander verwaeghten: dat, indien 'er yets te duyster onderschuyde, fulk in 't verdrag of vreede of beftant klaerdere foude moeten wytegelegh worden. Soo dapper was hen 't betrouwen aengegroeect, feeert dat te hadden onderfhaan, hoe een groot gedeelte der Vereenighe Landen een weérfin in den oorlog hadt: en den Spanjaert was niet bedenklijk, of hy en wilde liever met elf in 't befonder, dan met allen te gelijck, handelen. De Staeten, nae beraedflaeghing met den Prinç en de Gefanten van Vrankrijk en Engeelandt, koomen eyndelijck over een in dit gevoelen, om den Gefanten der Aertshartoghen aan te fegghen, dat de brieven van bekrachtigingh uyt Spanjien oovergebracht met de beloopen niet oover een quamen. Dat ook felfs de laefte woorden scheinlen wytegelegh te komen worden in eenen sin, die, 't gebeen te vooren was toegefaen, aanter fijden vernietighe-de. Gemerkt fe, fijnde wyve volken, en over welke nogh Philip nogb ook de Aertshartoghen, sfe eenighe recht van heerschappye aanfaemtighen, wel fouden sfeen sfele de binnelandtsche raet hunner Landtschappen te begeeren, en niet gedoochen, dat eenighe andere van buit en figh in 't be-leydt hunner faaken menghende. Dat hen misschien hier door floffe wenge-legenheit was gegeeven, om figh niet dieper in handelingh in te laeten. Dogh echter, dat fe, ter liefde van de gehoopte vreede, het oordeel oover de brieven van bekrachtigingh en den geheelen landt fouden sfeen an de vergaderinghe der befondere Landtschappen, betuygende afvoorren, dat fe niet het allerminfte strijdigh teeghen hunner yrtheid begeerden aentente neemen. Dat nae fes wecken tijdts de Aertshartoghen hun goedtenken verneemen fouden, om, ingevelle men geraedt vonde nae voorlaeghen van vreede te luysteren, binnen tien dagen in den Haegehe te fenden Gefanten, hoedaenighe fy beloof hadden te jullen fenden, alweer ook dan de hunner figh fouden laatjen vinden: en voorwaer om dat betrouwen, dat nogh de Koninghe, nogh de Aertshartoghen eenighe voorwaeren, rakende 't bofief der faaken binnen de Vereenighe Landtschappen, jullen voordraeghen. De reeden waerom de Staeten den Haeghe tot de handelplaets schikten was, om dat de Gefanten der Koninghen van daer te doen verhuyfjen ongevoeghlijk waere; en ten anderen, om dat hunne
ne mooghenheid onder veelen verdeelt sijnde, alle facken beeter ter plaetse hunnes verblijfs, dan ergens anders beraedtflaeght wierden. Als Neyen en Verreyken, op 't ontfanghen van dit antwoordt, in twijfel stonden, of te 's Koninghs brieven fouden ooverleeveren in handen der Staeten, of met fijgh te rugh neemen, de Staeten toonende fijgh weynigh te laten geleeghen sijn, welk van beydren gefchiede, is Neyen om naeder laft nae Bruusfel getrokkken; van waer hy weederkeerende voor antwoordt braght, dat het geschirft onder hen fonde blijven, mits gegeven bekentenisse onder hunne handen van den ontfangh, en dat met het selfde oovergeleveret te hebben de Aertshartogh hunne beloften hadden voldaen; ook eyn- delijk onder toe fighning van het te fullen weederleveren, soo de handeling tot geen belluyt quaeme. Dan aengefien d'Algemeene Staeten diefe voorwaerden verwierpen, heeft Neyen, nae dat hy andermael met de Aertshartogh had geraadpleeght, strax, sander eenigh voorbe- dingh de brieven oovergeleveret. Deeven handel in de vergaederin- ghen der befordere Landschappen ter beraedtflaeghing gebraght sijnde, hebben niet weynigh bedenckelyk gevonden eenen bedriehelyken vyandt in den boeem selve van de Republiek 't ontfanghen: want waar toe frekte- te dit, hunnes bedunks, anders, dan om de krachtig te ver Spijden, dan om de gemoederen t'ondertaft, en of hem geldt of waepenen ergens eenen wegh baenden? Ook vreefden se, dat eenighe onder hen, die de vreede begeerden, al te voorbaerigh voortflaende, alleggskens totonbil- lijke voorwaerden vervallen souden. Waerom de Afgelondene, weeder- om ter Algemeene vergaederingh verscheenen sijnde, fijgh alle eerht en voor af onderlingh verbinden, om te begeeren, dat, soo men tot verdragh moght koemen, in het eerste punte de vryheit vaftgeftelt wierde, met woor- den die fulx oopentlijk betuyghden, en die men, nae voorgaende beraedt- flaeughing met de Gesanten der Koninghen, fouden oordeelen voldoende te fiijn. En dat se voorts, nogh in kerkelijke nogh in weerdelycke facken; fouden aenemen eenighe voorwaerden, die hunne vryheit moghten naederlyck fijn. Dan ingevalle de vyandt op het teegendeel bleef flaten, fy voor al de weerdeld souden doen blijken, dat aen hem alleen het fluyt- te ene vreede haeperde, en vervloeghes, nae 't vereenighen hunner krachten, en 't verloeken van onderfiant der Vorsten die hen begun- slighden, dierwije de waepenen te hervatten, dat se met reeden van de rechtveerdigheid hunner facke een gewenfhe uytkoomt konden verwaegh- ten. Maurits en de Zeeuwen verder gaende, begeerden, dat men van toen af de woorden felve, dienende om de vryheit te verfeekeren, ont- wierp en opstelde, en aen Albertus Sondt, op dat hy, wen hem die niet gevulden, de handelingh liet trekken. Anderen scheen dit gevoelen wat te hart, die goedtvonden den vyandt te hooren. 't Nieuw jaer was nu voorhanden, en met het ingaan des felvan, de tijd, geflooten te fchoor- fings der waepenen, op 't uytgaaen, en d'Aertshartogh verfochten niet- ten tijdte te verlenghen, afwachtende dat se felve wierden aengefighht. Wefhalven de Staeten schrijven, dat se, sleunende op de beloften der Aertshartogh, in die gedachten, welke sij onlangs aen Neyen en Ver- reyken hadden doen blijken, een oveenkoomft waftgen. Hunne meeninge- nge ware feeven of acht uyt den hunnen te beleyd deefer facke te ver- kijfen, soo hen goedslacht gelijk of minder getaldaer toe oever te fenden, en wel soo daenigh, als se voorlaagh op sijgh genomen hadden te fullen fenden, met laft, om, soo uyt naemt van hem Aertshartogh, als van Ko- ningh Philips, den handel spoedigh te eynde te brengen. Ook konden se fijgh beraden of hen raedtsaem dacht de fchoorshine van waepenen een Zzz maenndt
5+6

HUGO DE GROOTS SESTIENDE BOEK

maendt of anderhalf te verlenghen , fulx foudenfe figh laeten gevallen ,
goedtvonden. Dat de Staeten fulke gefanten
d' Algcmee- foo
fy 't felfde van gelijken
tic staeten
begeerden , als de Aertshartoghen hadden aengenoomen te fenden was
1

6oy.

,

Nederlanders gefonden wierden. Want
AeruhixtoAertshartoghen
,
waer in fy den Staeten tot vreedc
d'eerfte brieven der
gbenlanEn niet weynigh was
noocjighdcn } behelfden fulx in naekte woorden.
'
Hollandt aengeleeghen , dat de middelen des vreedes beraemt
icn
van
er
^
fwbvan
wierden van hen met Heeren, gefprooten uy t den felfden landtaerdt, die
irïepcncn
acn.
en minder op bedrieghen afgereght, en met hen den felfden wenfch, lbo
Enbegeeren niet voor de vryheit, immers teeghen nytheemfche dwinghelandy, hadgeeneanden. Dan des te ernfligher dreeven de Aertshartoghen het teegendeel ; en
dereGefan- fêlfs van eerften af hadden fe dengcheelen handel voor de Nederlandrfche
ten als Nes raeten yerborghen gehouden, tot dat het gerught hen en te gelijk 'tgedetUndm.
mgen ter Qoren q Uam £ n Neyen en Verreyken, onlanghs indenHaegh
WaervM fl]n fe^ hadden onder
anderen in reedenwiifelingh gevraeght, of de Staegefanten fouden toelaeten, aengefien de handelinghnict
ten
uytheemfche
Mhent'eëden Spanjaert als den Aertshartoghe betrefte. Maer toen hadden fe
vemaelafDogh in dees tijdt beleyden eenighe regenten in Holniets opgedaen.
kccrïgli
fijn.
landt, die den vreede foghten, en of gifïingh maekten, of heymelijk verflaen hadden, dat den Vcldtheer Spinola felfs en een Spaenich Raedtsheer Ibuden gefonden worden, van welke beyde fy wiften dat Spinola
ook om befondere reedenen tot vreede neyghde, niet raedtfaem vindende, met hier van oopeningh voor de Vergaederingh te doen, de arghwaenendc gemoederen te beroeren, de faeke daer heenen, dat de Staeten
brieven aen Neyen en Verreyken affonden , om hen te ver/beken beright van 't getal en de naemen der gefanten, ten eynde alles wat tot hunne geleybrieven moght dienen wierde befbrght. In deefè brieven was
gefteeken een kalfien, feeker niet als of 'er een faek van eenigh gewight
DievanHol- [ n bevat was, verwittighende, dat op hun verfbek, of men foude mooUndtftaen gl
ien een of twee perfbonen buyten inboorlinghen voor gefanten affen'° e
en ' was goe dtgevonden den Aertshartoghen in dat punt te believenren
^
iid? '
er de Staeten figh niet aen ftooten fouden, dat 'er een Spanjaert, föo
buytenmboorlinghcn maer niet uyt devoornaemfte krijgshoofden , op de handelingh quam. De
op de bande- woorden leeden eenen dubbelfinnighen uytlegh, lbo dat die van Hollandt
Imghtporde fcheenen niet meer dan eenen vreemdelingh toe te laeten, en d'Aertsafgejohden. hartoghen 't foo
verftaen konden, dat 'er felfs geen twee geweert wierden,
jae ook niet den Veldtheer felfs, die geen Spanjaert was.
Ook kon de
benaemingh van inboorlinghen figh uytftrekken tot Bourgonjons , paelende aende Nederlanders, en ftaende onder een felfde heerfchappy , om
Richardot nietuyt telluyteni diemen genoeghfaem lagh, dat, alsHooftraedtsman , en , om fijn wijs belcidt en langhe ervaerenheit in dat hof, den
voornaemften bewintsman van Staet , in deefè lbo gewightighe handelingh,
niet föude t'huys gelaeten worden.
Uyt Deenemarken fijn te rugh ge^ oomcn Jakob Boelifz. van
fier dam , Nikolaes Jakob Symonfz. van
vanDccneoorn > Jakob Magnus van Middelburgh, derwaerts gefonden om dien
warrenen
Koningh te begroeten , en fijnen raedt te verfoeken. En nietlangh daer
audne
Vorfcen aen nae koomen voor Gefanten van Decnemarken Jakob Ulefeldt, Rijxraedt
deVereevan doorluchten geboorte en beroemde wijfheit, neevens Jonas Charinighdestac- fius.
Ook is weeghens den Keurvorfl van Brandenburgh gekoomen
"*
Hicronymus van Difkou, en korts daer nae van den Keurvorfl Palatijn
's Keyfers
Hippolytus a Collibus, man van vermaerde naeme door fijne uytgegeehncfacn
vene boeken, en 'tbckleeden van gefantfehappen. Dogh KeyferRudolf
ben.
heeft gefonden eenen brief, met opfehrifc, aen de Staeten van Hollandt
biedende

te

verfhen in dien

fin, dat 'er

1™

^

Am

en


en Zeelandt en der Landschappen hunne bondtgenooten, waer in hy verhaelde den arbeidt en de forghen by hem en sijnen vaeder aengewendt om hunne klaghtente hooren, en in hen eenen vrede te besorgen. Doch dat men nu al om geruhten hoorde, hoe sy stonden om met Koningh Philips en Albertus in vredehandelinge te treeden, maer voor al begeerden hunne Republyck verklaert te hebben voor vrye Staeten en volken: dat hy sych verwonderde, wederom men hem van soo gewigtighe eene sake geen kennis hadt gegeven, aenegen geheel Nederlandt leenroerighe en eenegedeelte van't Roome schone rijk was. Wéch aluen sy hadden toe te zien van sonder sijnen wilde ets te beginnen, strijdigh teeghn de leeuwetten. De Staeten vonden geraedchen hier op te antwoorden: Dat sy nimmer hadden gedacht, dat of Albertus sijnen breeder, of Philips sijnen neere, hunne vaetroedlagen en den voorgenomen handelsfouden geheele hebben. Dat sy anders niet souden hebben aengelaeten hem dien te verzwijtigen; nogh geleden, dat hy des onbeuwst bleve. Dat sy als noch goede gedachtens hadden van de klaghten, welke sy, onderdrukt door d'orregtvoordeighe dwingelande der Spanjaerden, aan den Keyser en op de Rijxvergaderringhen van Duytschlandt hadden gedaen; aler Matthias de becbermingh bunier sake en de regeringh aenverder, en nae die feldje ute de Nederlanden was vertrokken. Maer dat hen ook dit niet was vergesten, dat hyn van die kant nimmer eenighe hulpe was toegekomen. Dat, 't is waer, eerlangh daer nae, ten overstaen van 's Rijx gelantien, binnen Keulen, oover eenen vrede was gehandelt. Doch dat sy, aengeffen de vandt deese zelfde gelegenheit waernam, om den oorlogh des te heevighe voort te stetten, sych genootsak hadden gevonden tot een qua-le, die anderflints ongeneeflik waere geweest, het wiertste geneesmiddel ter handis te neemen, en door een algemeen bekyllt van vele volken Philips de heerschappy, welke hy op besfoore wetten hadt aenverderd, om't vertreeden der sleyver wetten op meeninghers wyjse, af te sweeren. Dat feedert dien tydts aan hune wyheyt, door goedt recht verkreeghen, met de waepenen verdaedigh, slys Koningeht en Vorsten niet getwijft hadden. Dat, hoe seer hen't bloedplenghen en andere onbeleeren der oorloghe uitsgaehden, sy meermelen den Keyser, en den Landschappen, die, afge- scheurt van het verbondt, onder de regeringh van Albertus staen, bezweyghadden; t'elkenz echter met byvoedge, dat se geneeuytkoomstte gemaakt saeghen, ten waere de Republyck in baeren teegenwoordigheen staat gelachten wierte. En dat eyndelik hier toe Alberto's, hier toe Philips gekoome waeren, van hen te erkennen voor vrye Landschappen, wier op sey geneeuytbande recht aenmaeghtige, gelijk wyt beyder brieven, welker afschriftien wiertden oovergeroden, blijken konde. Dat se nu vertrouwd, en verwachtten, dat de Keyser en geheel Duytschlandt, volghens hunne oude geneegenheit t'wenants, soo gedwrygtigh eene bandelinge, strekkende tot wegnemingh van soo bloedighe eenenoorlogh, fouden begastigen. 't Leen aengaende niet een woord, om dat en het te weederleggen haetelijck, en het te belijdjen weynigh glory was. En niet min hadden Philips'en Albertus, aen wien de Keyser in gelijke sin oover sijn recht gescheeven hadt, met alleen te antwoorden, dat se niets onderneemen souden waer door yemands recht verargherde, dargeschil van reghte, met stilswijgen voorbygegang. Gelderlandt voorwaer, al schoon die van den huyle van Egmond't eenenegeruyt mens te welwil der Keyseren onder sijgh hebben, is door d'orde Prinfen in trouwe en becberminghe des rijk beheerficht geweest, die eerft Vooghsen, daer nae Graeven, en vervolgheens Hartogh genoemt wierten.

Zzz ij
1607. Dat ook de Bisschoppen van Utrecht, die van gelijken Ooveryfiel geregeert hadden, en welken Karel de Vijfde in 't reight hunner weereldelij-ke heerëchappy gevolgt is, den Keyseren eedt gedaen hebben, was one-wederfprekelijk. Dagh de Vrien in met die van Overlauwers, alleen-lijk door 't opbrengen van geringe schattingen en hulpve van waepen-nen, eerst de Franken, daer nae de Duytsche Keyseren erkennende, heb-ben buyten dat in alles hunne vryheit behouden, welke sy ook roemen hen van Karel de Groote vergunt te zijn, en dat sy daer in door anderen meermaels, en laatst door Sigismondt bevestift zijn, is buyten twijfel, gelijk ook, dat hunne regeeringhe, gederuende den tijd van seevenhun-dert jaarren, uyt de Grooten en 't gemeen vermenght geblyeven is: invoe-ghe dat sy loontwijlen een Ooverhoof vertooven, die, op den naam van Heer, de klem eener Vorselfijke regeeringh, of gederuende sijn leeven, of voor seekeren bepaelde tijd in handen hadt. En wijders nogh, dat Keyfeyr Maximiyaen naederhandt heeft getraght Landtvooghden uyt den huyfè van Saxon oover hen te flellen, maer die selve, hoewel de Repu-blikk door partyschappen was van den anderen geverht, tot het volle beleit nit hebben kunnen koomen, tot dat in ten laetsten afgelooft door twilight, hun regt aan Karel den Vijfden, Frins van Needer-Duytsc-landt, opdroeghen. Oover Hollandt, waer aan Zeeelandt is gehecht ge-weest, gelooft men dat Karel de Kaele, Koningh van Frankrijk, den eerstten Vorst gestelt heeft, 't sy hy geweest hebbe uyt de stamme van Aquitanien, of de voornaemste onder de inlandtsche eedelren. Maer de bescheidyden, daer uyt dit segghen is voortgekoomen, ibben aan Diederijke toe een erfeheerëchappy en regt, foender van eenighen leen-verbintenis gewagh te maeken: en dat alleenlijk oover de goederen, die aan den kerke van Egmond hadden behoord, door een quade gewoonde dier eeuwe, van de Vorsten uyt de Geestelijcke goederen te vertijken. 't Rijck erlanght hier nae gipslui fitnde in Vrankrijk en Duytschlandt, sijn de Duytschen om den Rhijn meetter geblyeven. Maer men vindt nogh teegenwoor-digh een handtveft van Ottho de derde, 't welk aan den Graaf van Hol-landt toeflact de goederen, die hy te leen hadt befeet, erfelijk en van alle onderdaenighe ontscalaeghen, te behouden. Hierop sijn naederhandt gevolgt orloogh tusschen de Keyseren en de Graevene, gene manschap begeerende, dese weygherende. Echter sijn 'er Vorsten geweest, die, om de gunst der Duytschen thènwaerts te winnen, figh leenmannens des rijx genoemt hebben, maer vrye, en niet anders als erkensten schuldigh sijn', onder welke is geweest Willem, die naederhandt selve Keyfeyerg-sekooven is. Op de seldfe wijse hebben figh gedraeghen die uyt den huyfè van Beyeren, gemerkt fy uyt Keyseren gepluoten waren: maer die uyt den huyfè van Bourgonjien, en nae dese die van 't huys van Oostenrijck, hebben sijn alle manschap des rijx ontvorken, hunne vryheit van ouds ophaelende, of wel voortbrengende, dat Keyfeyr Frederick Philips van Bourgonjen alle reght des rijx hadt qjujitgeschoolden. Maximiyaen van Oostenrijck, Fredericx ssoon, niet Vorst selve, maer s Vorsten Vadder en Vooght, en teeghen d'infeeten, op uytheemscliche moogenheid sleptende, heeft Hollandt, en andere volken onder 'tgebedt van Bourgonjen, gehecht aan het lighaem van het rijck: maer de Staeten van de Landen hebben sijn heevigh daer teegengeteelt, en dat is ook geweest onder de oor-facken der toenmaels gereesfene beroeret. Dogh Karel de Vijfde nae de kroon van 't Keyserlyck staende, en wilgende den Françoys als vreemde-lingh weeren, is van de Hoogduytschen selve teegengeworpen, dat de Nederlanders niet meer tot het Duytsche rijck behoord, als de François:
De Hollandsche Historien. 549

fen: datse nogh in de gemeene laften droeghen, nogh onder hunne weten
sten flonden, nogh hunne reghbanken erkenden. Maer hy, om tot de
weerdighey, waer toechy met hechten yver gedreeven wierdt, te koomen,
beloofte te weeghe te brengen, dat de Nederlanders; op steekere voor-
waarden, met het Duuytsche Rijk vereeneight wierden, en heeft het ook
korts daer aan uytgewerkt, soo verre, dat hy, nae alles wat voor't reght
de Duuytschland, of voor de vryheit der Nederlanden, konde worden
bygebragt, gehoort te hebben, verklaerde Gelderlandt en Uitrecht al-
leenlijk leenen des rixt te fijn: en wilde niet te min, dat in 't toekoo-
mende ook Hollandt en d'andere Nederlandtsche Provintien gefaemente-
lijken een deedele van 't Duuytsche rijk fouden maeken, niet om deselfs
reghbanken en wetten onderworpen te fijn, maer om de laften des rixt
to helpen draeghen, en soo veel op te brengen als twee Keurvoftien;
en sy daerten teegenhen fouden staan onder de beftchermingh van Duuyts-
landt, en reght van stemmen hebben in de Rijnvergaederinghen, blij-
vende voor 't oovertige by hunne vryheit. Uyt kraght van dit verbondt
heten die van Hollandt, onder de heerschappy van Philips, aengehou-
den om onderfiant van Duuytschland, teeghen de dwinghelandy der Span-
jaerden; en op de vreede handlingh tot Breeda van Oranje gefeght fijn-
de, dat Hollandt en Zeelandt onder 't Duuytsche rijk behoorhen, om de
gunst dieer volken te winnen, is fulx door de Spiacnsche gefanten heftigh
tegengebrooken. Doch, dwij van die kant gencn hulpfe quam, ge-
dwonghen fynde sigh felfen te befcberimen, hebben sy ook f eerder
dien tijdt, van alle laften en onderhoorighey van 'r rijk ontflaechen. En
niet nieuw is 't, dat verbonen dierwijfe worden afgebrooken, naerden
by naer geheel Europa sigh der Keyferen van Konftantinopolen, die
het teeghen de woefstelijngen niet befchermde, heeft onttrokken: en de
vryheit der fteeden in Italien teeghen de Keyferen op het zelfde recht
fteunt. Maer 't is byten ons ooghmerk deele floffe verder te vervol-
ghen, wieen de orde van mijn voorgenoomen wercal langt te rugh roept.
Nac dat dan het verdragh tot schorflingh van waepenen den oorlogh ein-
nen steekere paalen hadt befootten, hebben de soldacten niet verfluynt
't geheele jaer, daer 't hen geoorloofd was, den laettften tijdt van oorlo-
ghen dight waer te neemen. Albertus hadt een kleyn getal ruyters, be-
laeden met foldy, gelaat nae Linhenh te trekken. Deele wierden hy geval
op wegh, in 't landt van Bentheim, oorvervallen door een flerker getal Ho-
llandtsche ruytener: en alsde de vlucht binnen de stadt Steinfurt hadden
genoomen, waren eenighie die hen naeren den meerde binnen geraekht,
houdende de ingefecten, met 't fluyten der poorten, d'andere buyten.
Binnen de poorten raekten handgemeech die op 't geldt vlamden, en
die't fochtten te behouden. Die buyten waeren dreyghoon, foo men hen
niet foo wel als hunne vyanden de poorten oopende, met geweldt daer
binnen te breken. Waer nae beye de partyen yder aen de naeftefeeden
hunner bondtgenooten om hulp fonden. En foo geringhe fchermuitle-
lingh flont gefchaepen op een groot geveght uyt te koomen. Maer de
burghery der fteede, bekommert datse enen toeval der steeghe fouden
worden, hebben, door tufigenfpreeken, beye de partyen bewooghen,
dat, veel liever dan sigh alleen op hoop van 't goudt in donfeker uyt-
koont van een bloedigh geveght te fteeken, de Hollandtsche ruyttery
ontfangan foudedrieduyfcent Albertinen, en den buyt verlacten. Sidel-
nifky, fithevooght van Graece, forgheloofen dan hy wel behoorde de Maefe
afvaerende, wierdt van den Spanjaert gevanghen: en Warnar du Bois,
hooft van de kriyghraedt, in den Tielerwaerd op een waeghen rijden-
de,
HUGO DE GROOTS SESTIENDE BOEK

1607.
Albertus en d' Algemeene Staten danken een gedekte hunner uytbeemfche krijghsmacht af; dit de Staeten uyt voorsichtigheid, de Aertshartogh en ook door noodtdwange. Want 't liet sij eene tot muysteryen, die van alle kanten vonden uyt te bariiten, ten waere fy de op nieu te doene kosten met voor eenighen tijde te ruiten hadden voor gekoome. En sels hebben de dierwije die onheyl ontgaen konnen, meenighe van soldaeten roovende en stroopende ten platten lande, tot swiere schaede der huyslyuyden: en die men Dielt hadde ingerympt, dreyghden, soo men langher uytstelde hen te betaalen, met het inneme men van andere hun getal te vullen verterken. Niet langh hier nae is 't eenig geheld uyt Spanjen gekoome, waer by de Landtschappen in Nederlandt ook yts opbraghten. Hier uyt hebben die Dielt betaelingh en hunnen foom gekreeghen, wordende by vendelen verdeel in verfchey den fleyden. 't Gewelde der faemenpamfelinghen dus gebrooken fijnde, legghen d'Aertshartogh en den tijde hanner rufte met den vyandt te konen 't verfcheerken der krijghstucht, door exempelen van strengheid, fijnde Didaeus Ibarra, 'smeeder van diidaenighe vonden, uyt Spanjen gefonden, om den faet der gelddenidel en der krijghsmacht t'ooverfiend. Sy verhaele derbalen by plakkade baldaechigheeden en schelmstukken der muytinghen tot Dielt, de schaede door hen aan 't gemeen gedaen, men swere men hen wel hadde quijtgescholien, maer dat te daerom niet teeghen hadden dank krijghsvolk moeften in dienst houden. Waerom fy alle meeplichtighe dier muysterye belaffen binnen vierentwintigh uren te vertrekken, nogh oyt in 't roofoomend weder voet te ferren op de landen der Aertshartogh, of des Koninghs van Spanje. Den blijvenden of weederkeerenden foudre men aan 't leeven stroffen, en rijkelyk belooven die 't uytvoerde. Luyden van verreisendt oordeel meenden, dat het op een felda tijde niet wel getroffen was, veel van fijne trouwe te roemen by den arghwaenenec Hollandt, en, door soo argghlytgh eenen uytlegh, de belooven gedaen an den soldaet, hoe hy 't ook verdient mogen hebben, te beftotten. 't Waer niet gevoelghlyk den naerkoomelinghen t'onthouwen een feldtsaem en wonder voorbeedt van den rijkdom de Hollanden, en nuttens aerts, sight niet ontslunge uyt te werkten. Want eenighe befoondere luy den hebben ondernoomen 't Beemtermern, gelegen de Purmeren, groot fbeeven uren in 't ronde, en fes voeten diep onder waeter staande, door windt-moelens droogh te maelen, en teeghen 't geweldt des waeters van buyten te bedijden, en het uytgevoert. Ook is waer, dat certijd de meye eylanden in Hollandt, laagh van grondt fijnde, niet anders dan door ooverwateren arbeidt en gefaadighe nywheit, uyt het waeter hebben konnen opgehaelt worden. En den Ocean heeft niet opgehouwen sijl meermaelen te wreekken door inbreuken, die voor deefhen landen en fleyden ooverrompelt, en den loop der stroomen yfel veravertend hebben: invoeghe in geene andere gewefelten noogroote verwilffelinghen van waeteren en landt gevallen fijn. Wybrandt van Warwijk is uyt Indien t'huys gekoome met twee scheepen, welke ly op 't Svaenen eylandt, door de Hollanders hernoemde het eylandt Mauritius, had vertiimmerd, hebbende op een woest en onbewoont landt opgeheft smissen om yferwerken te sene. Dertien andere scheepen fijn weeder derwaerts gefonden, onder Pieter Verhoeve als Ammirael, die onlangs in 't geselschap van Heemfkerk, en voor een goedt deel oores fijnde de feeghe voor Gibralter was geweef. In Oostvrielandt sene Graef

Enno
1607.

De Staten bepaalde de geheime gereedschap tusschen de stad Embden en de Graef.

Enno, nae dat Spinola Linghen had ingenomen, voor de magt der Vereenigde Staten minder ontvágh te toonen. En maer onlangs gelee den had hy hunne afgeondene vry sier geantwoordt. Die van Embden hadden den tijd waergenomen, hem oover veele dinghen te gélijk beeshuldigende: dat hy, door frimme en bedekte weeghen, verhindere het ooverbrengen der penninghen tot betaeling der fladts befestellunghen, en van andere tot onderhoud der laaten aan de ontfanghers der fladts midden; dat hy, fonnder voorgende bewillinging der steden, alleen schatti- ningen opsteldt; dat hy, fonnder fijhe des te kreuwen, de Spaensche soldaerten liet strafeloos door 't platte lande straeven en plunderen. Maer de swaerste beeshuldigung van allen was, dat hy de schippers, uytgevaeren nae Spanjen, niet eerley vrygeleybrieven hadde meedegegeeven, maer nae dat hy yder kende fijne sijde of den vaanderlande toegedaen: waer uyt fy beweerden, dat de gevanghene en leelijk mishandelen in Spanjen, niet weynigh in getaele fijnde, door 's Vorsten heymelijk verftant, varra- den waeren. d'Algemene Staten, als fê verftaan hadden, dat Christoffel en Johan, Ennos broeders, figh op den boodem van Oost-Vrieslandt ontwielde, hebben eenighe krijghswoel van beschermingh der voorfeitden van Embden gefonden; en aan Enno, geene afgeondene, als voor heen, maer eenen trompetter, met een brief, waer in hem wierd belaat, bin- nen acht daegen, te herstellen al 't gheen hy teeghen 'tverdрагgh gedaen hadde, en voorts behoorlijke orde te felleen, dat de gevanghene in Spanjen ontslaeghen wierden: hem betuyghende, dat, foo hy in gebreeke bleef, fy ongecneren, en t'fijnen leedtweelen, tot de waepen fouden gewonden- ghen worden. Hy heeft nae Engelandt gefonden, om 's Koninghs gunft te vryen, wien hy hooplichtelyk goed te maeken de fâeke eenes Vor- ften, hoedaenhgh die dan waere, teeghen fijne onderdaenen. Dogh hy ontschuldighde figh ook door afgeondene by den Staeten: insonderheit rackende de swaerigheden den fechuyden aengedaen, welke hen niet door eenighe verracdery van fijnen 'tweeghen waeren oovergekoopen, maer dat, nae Embden Hollandtsche beestighing hadde ingenomen, alle die van daer quamen in Spanjen voor wyanden gehouden wierden. De Staeten d'een en d'andere tot vrede en eenigheid aengemaekt hebbende, gaeven hen daer meede voor 't teegenwoordige hun afcheit. Ook is den gefanten van Karel, nu Koningh van Sweeden, gehoor gegeeven, en hem toegeftaen volk in de steeden van Hollandt te werven. Want hy fette den oorlogh heevigher voort; doorftraevende geheel Lijflant, terwijl Sigismondt door fijn weerflannigheid binnen fijn rijk wierd afgeëftert. Behalven deefè, en de weederopborlende beroerten in Hongaryen, was het ooverighe Europa in rufte, of bytuen openbae- ren oorloogh. Den Francois hadt de Venetiëen met den Paus be- vredight, op deeche voorwaerden: dat de nieuwe beveelen teeghen de Geestelyken niet fouden ingevoort worden, de gevanghene om eenighem mis- daet, oovergeleeert aan den Paus. Waer op de Paus den hâ heeft in- getrokken, en die om deeche gefchillen waeren uytgeweeken, fijn weeder- om in de stad gekoome. Den Jesuiten alleen bleeven de Venetiëen weygheren weèr te neemen. Getrouwe dienften hadt fijnen vaander- lande met raedt en fchrift bewesten Paulus Servita: op deeche fijn, nae de fâeken nu waeren bygelegeht, moordenaers opgemaakt, die hem ver- fcheyde wonden gegeeven, en by naer afgemaakt hebbende, felve, met die hen gekoght hadden, op den Pausflijken boodem gevlyght fijn. Den Raedt heeft by plakkaet verklaert, dat Paulus fount onder bescher- minghe van de Republikk, en een groote somme gelds beloof late die de moor-
moordenaers, en handtdaedighe aen dat schelmtuk, ooverleeverde of om "tleeven bracht; en, om daer toe te meerder aen te lokken, hetregh van tweek ballingen om andere midaeden, diefe wilden, weeder in te roepen. Fuentes, Landtvooght van Milaan, was in gefchil met de Grau- bondsers oover de grenscn dier twee Staeten, 't welk hy hadt voorgenoo- men, nogh door bemiddelaers af te doen, nogh selfs door oopenbaeren oorloogh, maer door onvoortienc verrallingh, aenhoudende ten dien eyn- de de troepen geduerende den onluft der Venetiaenen op de been gebracht. Dan het verraadct ontdekt, en de vloekverwanten gesfraft fijnde, hielden de Grau bondsers figh op hunne hoede. Waer naer den François en de Venetiaenen, hen, die ftonden om elkaander met de waepenen aen te talten, hebben vergeleekeyen. In Duytschlandt hadt den Hartogh van Beyeren de fladt Donauwaert, geleeghen aen den Donawu, en door den Keyser, om eenen oproer teeghen de Geefelijken en den Roomfchen Godtsdienst, in den ban gedaen, ophaelende te gelijck het rechts fijner voor- ouderen, door de waepenen onder fijn gebiedt gebracht. De Duyttche Protefantanten beschuldighden nae d'uytkoomft al te laët, 't gheen te ve- waerloof hadden voor te koomen; dewijl fe, in places van yts flouters by de handt te neemen, den tijdt met verfchiede byeenkoomften en klaghten aen den Keyser verfleeten. De Koningh van Spanjen, terwijl hy geen vyandt op fce te vreesen hadt, fijne vlooten uyt Amerika en In- dien veilygh ingekreghen, en boovenden schattinghen in Spanjen om- geflaghehen hebbende, was heel en al beefigg in figh allenghskens van fij- ne swaere schulden tonlaffen: en, fettende, gelijck voor deefe, 't gewelde van oppergefagh teeghen 't geloof van beïndere, verminnderde den hoof- fchen handelaeren den intref, en verleghde den dagh voor figh felven. Eenen tweeden foon in Vrankrijk gebooren hadt dat rijk opgevoet tot hoop van een langduerighe vrede. In Engelandt is den oploop der Landthyden, teeghen de gierigheyt der eedelen, by tijdts tot ftilte ge- bragt: en door vergiffenis voor 't teegenwoordighe, door wetten voor 't toekoomende de ruft verfeekert. Twee Graeven, Tiron en Tironel, den eerftcn feer wel bekent door fijne voorgaende weerspannighe, uyt Yerlandt eerst in Vrankrijk, daer nae in Brabant gewlght fijnde, nae- men t'eeenen dekmantel dier ballingeclach hunnen yver voor deu Room- fchen Godtsdienst; 't welk Koningh Jakob fijnen perfoon te lafterlijk oor- deelende, by verklaringh beeken maette, dat in deefe eeuwe maer al te gebruykelygh was, allerhande schelmtuukten met het momaenligt van Godtsdienst te bewimpelen. Want hoe kan den Godtsdienst feer ter harten gaen menschen, in de daer wildt, die van geen huwelygh weeten, die grooten roem op moorden draeghen, die de hooghste eer achten op roof te leeven? Dogh dat fy, die tot hunne weerdigheyt verheeven ware- ren, niet door hunne afkoomst of verdienften, maer door fijne of Elísa- bechs weldaedt, wierden gedreeven door degruwehen hunnes oondonkbaeren gemoets, door de wroegingh hunner trouwloose gewiiffe, om datfe, naer eenmaal vergiffenis hunner miidaeden verworven te hebben, tot deszelfde fhoutheit vervallende, en Yerlandt tot afval oprokkenende, een famen-Continue reading...
INHOUDT.

Algemeene Staeten maeken een nieuw verbondt met den Fran
Hugo de Groot's Seeventiende Boek


1608.

De vinnige koude verachtter d'aenkomst van 's wyants Gesfanten.

Yandts Gesfanten hunne aenkomst in Hollandt verwijlende, uyt ooraf van d'oovervinnige koude deeftes jaers, gedenkwerdigh onder de feldsfaeme voorbeelden, of wel om dat het een punt van Spoenfschen hoogmoedt sy geweeft, sygh te laeten afwagen: hebben de Staetten hierontuftschen gehandelt met hunne vrienden, om t'oendertallen wat sy van hen in vrede of oorloogh hadden te hoopen. d'Uytneemende geneeghenheit der Francoijen tot deepe Republieck heeft voorwaer dat pas foo heerlijk uytgeblonken, dat onder geene andere lighelijk yemand is te vinden geweeft, die hunne eedelmoedighheid daet naevolghde. Want met hen is gemaakt een verbonden, waer in de Koningh sygh verplicht te sullen arboedey tot het treffen van een rechtmatighe vrede: dat hy, nae 't vlytten der fkkoe teeghen de schenders enoovertreeders van dy, welke of in't algemeen dien van Hollandt sbaeide en ooverlaat hadden aengaen, of het ongelijk gepleeght van befondere, daer oover aengebrooken fijnde, door oogblaukingh de hunne gemaakt hadden, tot onder-standt soude fenden tienduysens voetnechten. Indien de Koningh of de kroon van Vrankrijk aenstalige wyderen aengaen, fonden de Staetten hebben te verschaffen of vijfduysens voetnechten, of scheepen ter gelijke kosten. Soo d'een den anderen vorder onderfant deede, fonde fylx op ree-keningh gaen, en t'eyenden oorooch weederom goeds gedaen worden, geen van beyden hadt met den wyants te handelen, buytten bewilliggh fijnens bondgenoots. Den koopshandel aengaende, daer in fouden de Hollanders in Vrankrijk, de Franchoijen in Hollandt gelijk recht met d'ingefteenen genieten. Dohg d'Engelische, verre van in diergelich verbonden te treedhen, haelden voor eerst weder op dat oudt gefchild, belaaghen deen laekenhandel, welken eene maacthapp in Engelant onder haer behield: daer nae begerden de dat men voor al naeder met hen d'oude schuult der Staetten soude afrekenen. De Duytschen, eenen draelenden landaert, by welkeook was gekoomen een Gefant des Landgraeven van Hef-ten, geave voor, dat hunne Vorften geen dingh meer wenchten, als een verbonden van onderlinghe hulpe te vlytten; maer dat fe dien aenga-ende geenen fekeren laat ontanghen hadden. Hieraenstuchsen quamen de punten, die sy den Staetten, wen de vrede wierdgetroffen, aenbevo-olen, by naer hier op uyt: Sorge te draaghen, dat het huys van Nassau buytten sbaeide en achterdeel gehouden wierde; den Spanjaer te verplig-ten tot vergoeding der ongelijken die Mendofa Duytschlandt hadt aengaen: niet toe te laeten dat yemand onder 't geberd der Staetten vyrtigh in 't offenen van den Roomfschen Godsdiens vergunt wierde: in 't afdanken der soldaeten die voorfieninge aen te wenden, dat daer uyt niet
DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 555
1608.

Aenwoordt van's vy-

nieuwsgierigheid hij goed afschaffen. Eendelijk zijn
in 't begin van Sprokkelaerts 's vyandts gefanten, Spinola, den Span-
jaert Mancicidor, 's Koninghs geheimenbrjver in faeken van oorloghe,
daer nae Richardot, Verreyken en Neyen, oover de bevroome waete-
ren, rijdende op sleeden, in Hollandt, 't welk voorwaer thans bloot en
niet, gelijck gemeenlijk, met de Sterken haer stroomen was beveylght,
aengekoemen. Allerwegehen wierden fe in 't doortrekkcn van de magi-
straeten der steden beleedlijk ontfangen. Nohg maer weynigh buy-
ten den Haegh reedt hen Prins Maurits te gemoet, vergefelschap met een
ongelooflijke foet van menchen, welke de grootheit van dit voorval,
uyt nieuwsgerijck om hen te fien, hadt op de been gebraght, als een
faek dat niemand 't jaer te vooren gedacht hadt, en een wonder, dat
twee opperveltheere, die maer onlangs met vyandtlycke weeghs te-
ghen elkander in 't veldt geweest waerden, figh ongewapent onderlingh
omhelden, en, in plaat van metgeweldt van waepenen en oorloogh von-
den, wederfiets alleen met belechtheit en met heuffe bejcegheneningh
treeden. Spinola in de koets van Maurits oovergegaen fijnde, heeft
yder, onder 't twiffelen van reedenen, een groote vrught fijner dapperheit
genooten, door 't hooren van een waarghthig oordeel des eenen vyandts
de anderen. Maer nae dat elk huysveetlingh nae fijne weerdigkeit
was aengewezen, en den Italiaenschen Veldteer fijnen koeflichen huyp-
raedt, en fijnen verderen prachtighen toefelt tot prael hadt opgeschikt, is
verwonderen weerdighet, hoe groot een toeloop van menchen daeghelijx
uyt hetuyterfte van Hollandt toveloeye, om fijn volghgh, fijne taefel, en
fijnen perfoon te fien. Veelen feeker hadt geenre reeden derwaerts
gedreeven, en alleen om hunne nieufgerijck in 't fien te voldoen: maer
daer fijn 'er ook geweest, die hunnen yver tot den Roonmacht Gods-
dienst deelen blijken, en breedt op gaeven. En hy gaf lightelijk vryen
toegangh aan alle die tot hen quamen; jae ook was hy d'eerfte in veelen
door een tolk aan te fpreeken, 't fy hy dit een fraeygh en welvoeghen-
de geoodeelt hebbe, 't fy hy felfs de gunst der gemeente tot nae-deel der
Staeten hebbe darren verwaghen. 's Vyandts gefanten gehoor ter ver-
gaerdinghe verfoekende, is hen fulx plechtigher dan nae gewoonte ge-
geeven; alwaerfe, in teegenwoorighde des Prinsen en des Raedts van
Staete, nae gedaene begroetingh, oopenfingh van hunnen laft deelen.
Om met hen in 't befonder te handelen fijn gekooren, uyt den naeme
van de geheele Vergaerdigh om de Algemeene Staeten, Willem van Naffau
en Walraef van Brederoode: by welke yder landtichap haeren tweeghen
eenen gevoeght heeft: Gelderland, Kornelis van Ghent; Holland, Jo-
han van Oldenbarneveld, Zeeland, Jakob van Maeldere; Utrecht, Ni-
kolaes Berk, Vriesland, Gellitus Hillama; Oovervijfel, Johan Sloct;
Groeninghen, Abel Koenderts. d'Eerfte daeghen fijn doorgebracht met de
volmaghent van weederfijden tooversen en te weederfpreeken. Koningh
Philips in fijne oopene briefen noemde de Aertnhartoghen Oppervorsthen
van Nederlandt: en spreeckende van de Vryheth der Vereenighde Staeten
herhaelde hy noghmaels de voorwaerde, welke hy ook onlangs hadt op-
gefestelt, dat die eerft foud een van weere fijn, indien 'er eenen vrede op-
volghde, waer in het fuk des Godsdiens en alle verdere openlantende
gechillen fouden worden afgedaan. De Aertshartoghen in hunne briefen
verhaelten, dat de woorden, met welke Philips hun verdragh onlangs ge-
flooten hadt bekrachtigt, waeren gelijckformigh met de begeerten der Sta-
ten, hoewel de Staeten verfcheeyde betuyginghen en klaghen in tegendeel
Aaa ai ge-

Sy doen ter Vergaer-
inghe oopen-
ingh van

Gekorene

sy het mid-
den der Ver-
gaerthingh

om met hen
in 't befon-
der te han-
delen.
1608. gedaen hadden. Boovendien, dewijl Philips den Aertshartoghen volmaghtighe om vrede te maeken door sigh felven, of door hen, welken hy dien handel haten bevoelen, verklaerden de Aertshartoghen in hunne volmaght niet duydelijk genoegh, dat dit recht, hen van Philips gegeven, van hen op de genantiern wierde oovergedraeghen. Op welke teegeneralpen de Spanische, 't ooverighe beleefdelijk ontschuldigende, beleofden eerstdaeghs te beforgeren, dat men in hunne brieven van volmaght volkomen genoeghen foude vinden. Maer fy van hunne sijde breathen in, dat, 'tgehen in diergelijke handelingh eenenemal een nieuwighe was, de volmaght der Staaten den gemaghtighen oover de vrede-handel aenegehen men laft bondt. Hier op wierdtgeantwoordt, dat fulx den handel niet foode hinderen, aengesen de Staaten selve daer teegenwoor- digh sijnde,foo heeft men oover yder puntu is wens geworden, datvan 3ndonen aen door hunne bewillingigh fouden beveftighen. Want van wederfijden was men ooverkoomen, dat niet alle punten die te ver- effenen flonden eenmaal te geli, maer 't een nae 't ander, fouden voor- gefelt worden: die van Hollantd voorwær, om, hebbende van de swaer- lte een aanvangan gemaekt, 's vyands meeninghe t'ondertafsten, of hy alleen had geloght in handelingh te koomen, of in der daedt vrede te maeken, doogh de Spanjaerts, om 't werk ftweepende houden, en 'tgehen men had toegeftaaen foo vaek 't hen luftte om verre te worpen. De Span- jaert had vrede of beftant aengebooden, en langh verboorgen gehou- den een geheym, 't welk te laet is uttgærben, dat hy geen vrede op billijke voorwaerden makken konde, doch beftant konde. De Staaten in teegendeel hebben van eerften aen verklaert, dat se een ene ynde van den oorloogh, niet een aedemfcheppin gh ftochten: sijnde naementlijk buyten twijfel, dat de krachten van Spanjen nu t'eenemal afgelooft, sig met den tijd met deerezom fouden herstellen, en hierentuften in de naeberi- ghe rijken slimmer veranderinghen kunnen voorvallen; daer bygevoeght meer andere aenmerkinghen, die, als wy volvoehens fullen verhaelen, teeghen 't beftant sijn ooverwoogh. Derhalven heeft men begonnen van vrede te handelen: en is 't eerfte puntu is geweest de verklaeringhe van de vryheid der Vereenighde Nederlanden; oover welke faéke reeden aengevangen sijnde, fèede Richardot, wat ons belanght, indien 't u luff selvs een Koninghrijt te sijn, gy mooght, wy willen ons daer niet teegenstelten: hy verlooght echter, dat het verdragh geitelt wierde in fulke woorden, die 't minfte naedeel deeden aan de Koninghlijcke wyerdigheit. De Vereenighde Staaten begerder, dat de Koningh en d'Aertshartoghen, soo voor hen als hunne naerkoomelinge hen, van de hoogheit der téeven Landschappen, en van Linghen en de Drente, en van al 'tgehen wijders in der selver befit was, aftant deeden voor ecuwijgh, dervoeghe datie voortaen nogh de tijten, nogh de waepenen der selver fouden gbruy- ken. Maer oover deelen hoon, gelijk se fulx noemden, deeden de Spanische sware klachten aan de Françoishe en Engelse gefanthen. Dat het voor- waer een onverduwelijke smaert was, dat hen van die volken hardere voor- waerden wierden opgelegh, als Koninghen aan Koninghenvoorfcheeven. Dat de Koningh van Spanjen hadt het beft des Koninghrijx van Navar- re, en noghans den ouden bifteren de cee van dien tijt selvs niet was afge- perft. Dat de Koningh van Engelandt sigh schreef Koningh van Vrank- rijk, en nogh den François dit, nogh den Spanjaert dat voorongelijck op- naamden, dewijl ook de Spanjaert selvs van 't Koninghrijx van Jerusalem niet anders hadt, dan den blooten tijtel. Waer op als de Hollandtische gemagtighdige antwoordden, dat Koninghrijken door hunne eyghene maje-
maijestyt beschermt wierden: dogh vrye volken nimmer figh selven forghvuldigh genoeqgh verleckerin konden: behalven dat den huyfie van Oostena-rijk, in een reex van soo veele hooghe titjelen, t verlies van weynighge woorden niet swaer behoorde te vallen, hebben de Spaensche de voorwaerde ten laetfhen aengenoomen, soo men ekander maer in het ooveri- ghe verfaen konde. Deefel handelbaerof der Spanjaerden viel verreien- de luyden vrye verdacht, en niet ijonder reeden gifte men van toen af, dat hy in ichijn hadt toegefaen eenen eyfch, die 't gemeen freelde, en by al de weereld aengenaam was, om 't eer meer andere faecken oover- schooten, die de klem en middelen der vryheit, alleen met woorden in- gewiillght, fouden om verre worpen, of de den Vereeniigneden Staeten niet eeven gemeen stijnde, hen in oneenigheeden fouden verwaren. Den aengevanghen handel dus voortgaende, reezen oover diegewoone plegh- tigheden in verbonden, oover algemeene vergetelthet der gepleeghe vyandtachappen, oover 't weeren van bellaen en aenhaelen gheen of weynigh swaerigheden. Maer soo heeft men was geroomeen aen de koop- handel, verklaren de Spaensche, dat de Hollanders figh fouden moe- ten onthouden van de vaert op Indien, en andere verregelegheghen togh- ten; als voor den oorloogh ongewoorn, en dat dit de voornaemite reeden was wacrom Philips de vreede begerede, en de vryheit ook wel weert was daar meede beloont te woorden: boovendien 'daer 't fonder hunne schaede geschiede, deuwilfe in plaetfe van dien den handel op Spanjen veyligher en nacder fouden krijghen; en, soo die voor deelheiten hadden behouden, sy selfs nimmer nae Indien gedacht hebben. Sy deelden daer by, dat nogh den Francoiën by de pays van Vervins, nogh den Engel- schen in 't verdragh van Londen was toegefaen die kufiten te bevaeren, welke de Kaftliften en Portugijfen, als eerfte vinders der felver, eenen feer langhen tijdje alleen gebrukyt hadden. De de waereldeyden de ge- fanter van Vrankrijk en Engelandt, bybrehendige, dat 't gheen door de wet der natuurte geoorloof, en by geen verbondt verboden was, met recht voor toegelaeten wierdt gereekent, en sy dat rechte gebrukyt. En deuiwyl de handelingen aen dit punt, als 't heevighste betwift, bleef hanghen, gaeven eenighge, wien beforderlijk de winf ynt Indien of 'tvaerder- Landt er harten gingh, oover schriftelijcke vertooghen, en daer in wijd- loopigh te kennen; hoe onreeldeky de heerschappe der Spanjaerden wist, oover te gett, en hoe groot een noodtdwaang dien van Hollandt perstte figh daer tegeen te verfetten, deuiwyl sy, bewooneene een dor en onverwaatbaer landt, of beftet met moeraffen, op see hunne rijkdommen en glory en eenighste krach- ten tegeen soo maghtigh eenen vyandt haele moeten. En dat de nae- bierghie kufiten van den Ocean niet maghtigh waren de grootte meenighe tanner ingesetthen te voeden: dat men met twintigh treffelijcke schuepen nae Guinea oover, met tagtigh op de Souteylantten, op 'nt andere kufiten van Amerika omtrent met twintigh andere, met weertgh alleen op Indien: en ten minfthen achtduyfent boogheffelen op delle vaerten wierden onderhouden, welse, door fulk eene handelingh de middelen om te kenne leven benoemen, of de noodfakelijckheid om elders te verrekenen fouden worden opgeleght; een faete yder burger in 't befonder onweerdigh, en voorwaer vol schandelijke ondankbaarheit omtrent die, welke de Republij- ke wytseelende dienten hadden bewezen. Dat, fagh men op de nuttig- heit, soo wel in 't befonder als in 't gemeen, bekens was, hoe geweligh de winften der Ooffindische maetfchappy in korten waerren aengewahen, en wat men in 't toekomende te hoopen hadt, ynt den voortgangh feederd wyftien jaren berwaerts kon worden afgenoomen. Dat 'er nogh oowe- righ
righ waeren Cambaja en de Malabaren en Ceylon en Narsinga en Chоро-
mandel en Queda, landen tot nogh toe onbekent, of ter naewer noot
aengedaen. En wat, soo men ook eene ingangthkeegh in Sina, en qua-
on de zijde van Amerika gekrekt nae den anderen Ocean, en de tot nogh
toe verborghe landen onder het Zuyder toppunt waghtende tot haer den Holl-
der ontdekke? Soude men secker een vergelykingh willen maehen tus-
schen den Indiaenfchen en den Spaenschen handel, hoezelzy deselen zelfs
tot nogh toe niet zijn quijt geworden, naerdien hy door de Francoisen en
door d'Engelschen wierdt behouden: naementlijk men soude ons weeder-
geeven, 't gheene ons altoos kon benoemen worden; en beneemen, 't gheen
nimmer waere weederom te krijghen: want dat de maetsc happye eenmael
van den anderen gheheyden sijnde noyt hereeuen soude. Dat de Indische
scheepen bequaen waeren tot den oorlogh, van welke eenighe 't allen tijde
binnen 's landts sijnde, in onvoorziene voorvalen, byten koffren van den Staet,
tot een vloot voor 't gemeene Landt dienen konden: en wat hadt
men van de scheepen op Spanjen te waghten, dan dat se den ywandt, als
't hem luste, ten prooye souden worden? Dat hier de winst met den y-
andt gedeelyt wierde, daer en de winst ooverwoedigher was, en te gelijk
de rijkdommen van Spanjen, te groot om de weerdelyt in ruft te houden,
wierden uytgeput. Dat, om te weeten wat men Philips behoore te wey-
gberen, men hadt te zien, wat hy allerwijlgh begeerde, wat hy bekende
doortek soude ons waerom by vrede weenhtte. Dat die heerlienschers van
dat eertijds arme rijk Indien en Amerika te danken hadden oover dien
verheeven troon hunner moogenheyt, van welken hy na andere Koninghen
verfmaeden. Want dat hier ook de naeuerighe worschen hun belangh
wonden, wien de Hollanders, die se quijt sijnde, souden onnut worden. Dat,
sagb men op de billijkheyt, de ywandt hier toe alles inhande, om te kon-
nen beschadighen, als 't hem luste. De Hollanders alleen daer toe, om
niet gedwonghen te worden schaede te lijden. Dat, wilde men geweld
of reeden onderzoekhen, sy goddelijke en menschelijke wettet, die 't regh
om te waeren en te handelen, soo wel als 't vry gebruik van lucht en aer-
de, allen menschen even nae stelden. Hadt men voor den oorlogh niet
op Indien gevaeren, 't echter niet by gebrek van regh was naegelaeten,
en geen befeis, hoe langh het weenht moght, teggheen 't gefagh van 't regh
der volken dienen konde. Die de see sloten, die sighe alleen de markt-aen-
tmaetghaten, wat deeden te anders, dan seexhuymers, en wytschuyters,
die door opkoopte daer in 't kooren brengen? Dat, volgh d'goedt-van-
den der oudhen, de waepenen reghvrouggh gevoert wierden teeghen hen,
die yemand buyten hunne haevenen sloten; met hoe wel te grooter reen-
deen teeghen hen, die yder een buyten die van andere bielden? Dat vree-
de fonder handel geen vreedes was, maer eengederighe wyntacht, daer
yemand 't regh om sighe te bescherhen was benoemen. Dat wijders de
trouwe der Hollanders, tot op deenen dagh toe onbewalkt gebleeven
door geen seandleegh, soo afgruifelyk kon benoedelt worden, dan soo sy, de
Indische volken en den Koninghen hunne bondgenooten verraadende, hen
den ongenaeghe waerheit der Spanjaerden ten prooye voorwerp. Dat
wil de Spanjaer by zijn verdragh blijven, de faek van van af den was af-
gedeaa, aengehen hy de Hollanders voor vrye volken heeft verklaert, en
glofeten is, dat yder in 't befit van 't gheen hy hadt soude blijven. Want
dat hy, oor sijnde, niet behoore te worden voorgevreehen, en den hancler onder 't gheen sy besitten moeyst gerekempt worden. Maar Philips
acht het quamhuis een grote faek, dat hy van de heerschaappy is afgelsen:
maer secker niet van die by hadt; en fulx niet was een gift, maer een be-
De Staeten smeden sweven in de handel met middelen, welke spaansche aen-gebooden waren, en die in Holland de vrede wenschten forghden den verschillenden fierder te maeken. Buyten twijfel was dien toestand van faken scheadelijk voor de Vereenighde Landtschappen, om dat men, hebbende alleen fchorftingh van waepenen, even onfeeker bleef of 'er vrede of oorlogh op volghen foute: waer door een groot deel van 't gemeen, dat by den oorlogh leefde, en dien 't niet feer gereet ftoet yes anders ter handt te trekken, met neeringhoofheyt en behoefte gequent wierden: wefhalven ook de Staeten oordeelden dat hen geraedten was figh des te meer te spoedten, om ten cynde van de handelingh te koomen. Dies fy de Spaansiche aenmae- nen, de voornemftte punten, waer ooverfe gefint waren te handelen, t'effens voor te stellen: dat fy van gelijken doen fouden. Deeffe brach- ten daer op in, dat het een ongewoone fakke was, alvooen der eerfte fijn afgedaen, nieuwe by te brengen. Ten laeftten ften fy 't toe, dogh foo, dat fealleenlijk eenighe punten van faken in t'kortingewikkel met duyftere woorden, en niet de faken felve naekt en onderfheydelijk, vor-droeghen. Want fy feyden, dat menmoet handelen van de grenfen, van 't berfellen der goederen, van den buytelandtschen handel, van de gelig- heid in de munt, en die vrydommen, welke d'Engelfchen en anderen door Ne-

1608.
1608. Nederlandt zijn toegestaan, van den Godsdienst, van de naeberinge woorden. Gevraaght fijnde, of het punt van Godsdienst, waer van ûge- waagh maetten, aengefien dat zelfde ook in de breven van Philips font uytgedrukt, te verfaen was in dien fin, dat d'onderfaeten van d'een en d'ander, over en weeder in 't gebiedt van den anderen reyfende, geenen overlaft onder voorgeeven van Godsdienst foude worden aengedaen, of dat hunne meeninghe ware dien van Hollandt wetten voor te schrijven, om volghens die onder hen de kerkelijke faeken te bestellen? gae- ven ûe voor antwoordt, dat deeche fiek wel verdiende, dat te 't goedtduen hunner Vorsten daer op hoorden, en dat, wanneer, d'andere fa- ken afgedaan fijnde, men daer toe was gekoomen, sy hunne meeninghe klaerder fouden voorstelten. De Staeten hier tuehgen hadden niet wey- nighe, en twijfellinighe, maer aghentwintigh punten oovergeleevert, behelliende in klaere en naeke woorden alles dat men gewoorn is op te felle- ten, om een vâte vreede te maetten, en de onemaken der oorloge wegh te neemen: ook hadden ûe niet vergeeten de belangen van beflondere, of die des huys van Nassau, als van Emanuel, wiens vaeder Anthony voor een korten tijdt het rjck van Portugael beheerfch hadt. Als men over de hoofdpunten die in gefchil ftonden in onderhandelingh was te- reed, is terfont by 't gefchil over de vaert op Indien gekoomen een tweede, raekende den handel in Europa, dat ook geen geringhe swaerig- heeden met sîgh bracht: want de vaert op Antwerpen geoopen fijnde, vreesden die van Hollandt, en nogh meer de Zeeuwen, 't verval in hunnen handel, en Richardot is gekoomen by de gemaghtighde der Staeten, hen betuyghende met de traenen in d'oogen, datse, met al te fijt op hunne begeerten te faen, sîgh soo gelsiene vreede niet en lieten ontgip- pen, en ûit duyflicher gâf hy te kennen, dat op het ftuk van den handel geen vaet befluyt kon genoomen worden, ten ûe man alvoorens nae- der 't goedtdunken des Koninghs van Spanjeen hadt verfaen: biddende derhalven, dat de Staeten wilden indaghighe fijn de middelen tot vreede soo 't ontwerpen, datse konden aengenomen worden van een Koningh, die nogh overwoonden, nogh gevaaghen, maer tot vreede geneeghen was. De Lentemaendt nu ten grooten deeke verloopen fijnde, was den voorgeflecht tijdt tot de waepenfhorffing heeft ten cynde; waerom men elkander verftont, de Gras- en Bloey-maenden daer aen te knooopen. De Staeten hebben, raekende de vaert op Indien, aengebooden deeche voor- waarden: Dat hunne ingefegtenen fonde vry faen, gedurende den tijdt van neeghen faeren, te rekenen van 't fuyten der vreede, alle plaften in die gewezen te bewaren, wytsenomen alleen de plaftens faene onder de heerschappig des Spanjaerts. Dat de fce nie fouden moeugen aandoen, ten ûe met bewiiselighe der Opperoofden, of dat hen de nootl parfte. Onderwijzen fonden alle vyandshappen tusfichen hen en bunne bomtige- nooten ophouden. Dat soo yemand hier teeghen deede, niet vry fonde faen de gedaene schaede of 't ongelyk elders te vervoelghen, als ter plaatse daer de schaede of 't ongelyk gedaen was, en daer de schudighe aen die schaede of 't ongelyk fîgh ontsbilden: daerenbooven ook, dat men voor 't wygaen van die neeghen faeren fonde trachtten een seekerder vordragh te maeken. Deze voorlaerhgen verwerpren de Spanefche, en wilden vol- koomenlijk, dat voor 't teegenwoordighde den Indifchen handel bepaelt, en voor 't toekoomende afgefaen wierde. Dogh de vryheid van den binnlandtschen handel, dien van Hollandt verdacht, pooghden de door deeche voorwaarden te verfekeeren: Eerfelijk, dat de laften, opgefelt gedurende den oorlogh, fouden worden afgefaelt, blijvende de van outs ge
DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 561

1608.

geringe tollen: ten anderen, dat het stapelrecht, 't welk eenighe flee-
den figh aanvaetigthen, als Dordrecht van de Rijnsche-, Middleware-
vanden de Vransche-zijnen, teeghen dingeeftenen van andere landen of
heerschappy geen plaats soude hebben. De Hollander, wel synde waer
deele voorlaeghen heen wilden, vertoonen dae teeghen, dat by konden
goedvinden geene swaerder beleidinghen te stellen op de waren van buy-
ten inkoemende, als op hunne eyghene ingeextFielden: dogh dat de voor-
regthen der fleeden soude blijven in dian ftaat, gelijke waren voor de
Nederlandsche beroerten. Maer ook oordeelden sy recelck, dat hen
versekerkryng wierde gedaen, voor de veylighed der scheepen uyt hunne
landen op Spanjen vaerende. Om oover deel strijdijgen punten met den
Koningh te handelen wordt Neyen nae Spanjen gefonden, met beloft
van binnen veertig daeghen weeder hier te fijn: maer dat die beloffe of
bedrieghe of lichtveerdis is geweeft heeft d'uytkoomst geleert. Ech-
ter is de tijd niet 'eene nae vruchteloos doorbragt: want voor eerst
stellen de Staeten hunne rekeninghe van verschooote gelden met Engeland
effen, en maeken korts der aen een verbondt, 't welk plaets soude grij-
pen, indien de vreede getroffen wierdt, by nae op de felfe voorweraden
als men met Vrankrijk was verdraeghen: behalven dat de hulptroopen
daer by beloof maer 't halve getal maekten. Waer op de afgefonnde
ter vergaerdijgen booven 'tgetal yerder yc nae hunne Landtschappen
ter rughgekeert luynde, maenende de gemaghtighe tot de vreedehandelin-
g's vyandts gefauten aen om, hunne begeerten raeckende de ooverighge pun-
ten af te doen. 't Geprek gevallen fijnde op de gresaenscheyding, ontae-
gehen figh de Spensche niet te voorderen, dat de Staeten souden inruym
men Brabandt, Vlaandre en geheel Gelderland oover de Wael, en daer
teehen in wifelinghe neemen Linghen, Oldenfæel en Grol, een ffer on-
billijke gelijksfellingh. Als sy soo verre geweken waeren, dat sy toefton-
den de bewaeringh der fleeden voor een korten tijd aen de Vereenighe
Staeten te laeten, soo nochte aen dat de hooghhe heerschappy en 't regth
gebiedt soude blijven aen de Aertshartoghen, feyden sy dat sy figh te mildt
toonden in 't verdeelen van Nederlandt, laatende aen hunne naebeuren dat
gedeelte, 't welk de fortuyyn der oorlooge 't flerkhefte had geoordeelt.
't Geruylt deel deel faeke figh verspreydende, oordeelden de Brabanders,
gleeten onder 't gebiedt der Staeten, en niet verooght met te verkrij-
ghen dat sy aen den vyandt niet souden worden oovergeleverd, gelegen-
heid gevonden te hebben, om weeder aen hun regte van stemmen ter al-
gemeener vergaerdijgen te koomen. Want nae dat de hoofstmeden,
e, de laeft de felver, Antwerpen, figh aen Parma hadden ooverge-
geeven, waeren d'overighge, als te gering om op figh selve geregeheert
te worden, gebragt onder de heerschappy der feeven Landschappen, en
hadden van hen ontlanghen wetten, schattinghen en magtactuen, on-
aangefen Berghen op den Zoom, dat altoos trouw aen de ijderder Sta-
ten was gebeeven, doch Breeda en andere ftaende den oorloogh genoo-
men en hernoomen, kohen vryheit, uyt kraght van de Vereenigingh tot
Utrecht, by herstellingh weederom eylchten. Maer de tijden flonde
'er toen niet naer, om 't getal der stemmen en de moeyte om de felve
voor een te brengenhen te vermeerderen. Weynigh was 'er tot nogh toe
met de vyandt gevoordert, en de Bloemaendt nu by nae ten eynde,
wanneer die de vreede geerne getroffen fiaghen, niet dan befwaerlyk van
d'andere verkrijghen, dat de fchorfiingh van waepenen tot het eynde deef-
fes loopenden jaers verlenght wierde: met dit bedingh echter, dat men de
handelingh niet langher dan Hoymaendt uyt vervolghen soude. Toen

Neyen reyst
nae Span-
en, om
over deel
met den Ko-
ingh te
handelen.

Ons Onder-
schappen
maeken de
Staes-
ten een ver-
bondt met
Engelandt.

De gemag-
htighe
ter Vereen-
ighe Staeten
ver-
staecn ty-
andts gefa-
ten hunne
voordere be-
geerten af
to doen.

Onbillijke
eylch der
Spanje-
den.
Hugo de Groot: Seeventiende boek

De Hollanders, die in handel over 't herstellen der goederen, een punt, dat, de voorige nogt niet afgedaan fijnde, nieuwe stof tot geschilden schafte: om welke fäcke Verreyken nae Brussel gercyft, en in korten van dat weederegekeert fijnde, met de meeninghe der Aertschartoghen, verklaerde, bijllijck te zien, dat de belastinghen in den oorlogh opgefeft met de vreede wierden afgeschafft. Dat soo veel de steeden in Brabant en Vlaendre belanghe, sohen daer meede begunffighen fouden, mits het gebeele platte landt den Aertschartoghen gelaeten wierde. Dat, gelijck men den befunorden yder hunne goederen, soo ook den Vorsten de hunne, die de Voorouders befeeten badden, moefte weederom geeven, aengezen de wrucht der befittinghen en de majestyt der heerschappy twee onderfche- de fäcken waren: en d' Aertschartoghen, om dat see van deefje aufft gedaen badden, dienthalven noit bidden toegefaen ook die te verliessen. Hier teeghen hebben de Staetten geantwoordt, dat noch de Oppierheerschappy van de heergoederen, noch de steeden van de dorpen en het platte landt konden ontbloot worden, fonder en de heerschappy en de steeden te gronde te helpen: en dat, soo see to geen reedelijker voorlaeghen quaemen, veel better ware de handelinge af te breeken. Sij daer op hielden aan, dat soo de Staetten het weederegeven der heer goederen afloeghen, seeker geen verwelloos voorlgeeven ter weersel fonden vinden, om te wexgher en 't weeder inrûymen der goederen, die den Vorsten als befunore vader- lije goederen hadden toegekoomen. Die soo losse onderfchebydingh is van gelijcken verworpen, naedemael in deefje plaeten de rekeninghen der heergoederen en der Vorsten erfgoederen noomer waren van engefsche- den geweckt. En hoewel see draelden met fijgh te verklären, watfe onder den naem van befunorne goederen begrepelen, fâgh men niet te mien, dat fcheiden en geheele Landtchappen by den Vorsten gekoost, of hen op befunorden tijtje aengekoomen, onder die bewimpelingh verduyftert wier- den. Dogh als de Hollanders voorldeeghen, dat hetteen groot deel der geruuf- heyt fijnh foudhe, indien de Spaensiche befittinghen buytgen de grenfen der Nederlanden wierden weghefonden, feyden de Spaensche, ecer onreec- lijk te fijnh, dat fûlh verfocht wierde van hen, die hunne fäcken met Fran- siche en Engelsche faldacten handthaefden. Geen meer voldoeninge gae- ven see op 't verfoek van de fcheiden onder het Duyfche rijk behoorende, en van hen ingehouden, aen Duytschlandt weder te geeven. Verreyken is andermæl nae Brussel vertrokken: en als hy te rugh gekoomen was, wierden reedenen gewêffelt over 't gebruik der voorreghen, over 'telenkoomen der oorloghscheepen op de kûften, over 't recht van ver- flenken, over 't verkiezen der magistraeten in die fcheiden, welke door de vreede befunorne heeren fouden krijgen, over de verfcockingenhen tot onderhout des vredes, en van niet weder over ongelijken, fonder voor- gaende verkläriningh, de waepenen op te neemmen. Dan ook kon men over deefje punten niet genoeghsaemens worden; en schoon men elkan- der dien aengheene al verfaen had, fe waren geringh ten opficht der voor- gaende, die noghe te verrefhenen fonden. Dogh infonderheyt hadt den Spaenschen grooten aenoot gegeven 't verfoek van dien van Hol- landt, dat het verdraggh door beloosten niet alleen de Aertschartoghen, maar ook de Staetten en de fcheiden onder hunne ghooorfânemh foudhe bevaflght worden. Ondertant op 't futk van Godsdiensh, Feyden se an- dermael, men moest afwaghten de koomft van Neyen, die, door den aerdt van dat hof, niet gewoon fîgh in groote fâcken fert te haefhen, lan- gher dan men hadt gehoopt, in Spanjen wierd opgehouden. Op dit vorgeeven is hen noghmaels toegelaten, dat den voorbepaelden tijdt tot de
DER NEDERLANDSCHEN HISTORIËN. 563

de handelingh van den eersten van Oegersmaantaf tot halver Herfirmaandt zoude verleight worden. Middelerwijl was Jeanin nae Vrankrijk vertrokken, om den Koningh den flaat der Republike in Hollandt, de geslachten der gemoederen, hunne middelen tot den oorlogh, en wat hoop 't er tot vrede was, t'onderrighten: vaftstellende van toen by sigh selven een belant, om dat hy in oopenbære en geheymne handelinghen hadt begreepen, dat 'er in de Vereenighde Landtshappen feer veche een afkeer van den oorlogh hadden, en de Spanjaert ceven ongeduldigh nae vrede was. Niet weynigh gewights hadt hier toegebracht, dat de Staeten, soo den oorlogh durende, van de Koninghen hunne bondgenooten groot onderlant verloht hadden, betuyghende dat 'er geen foort van belaetingh voor hen oorvich was, en noghtans het inkoome hunner middelen veel te swak, om t'onderhouden die troepen, welke Maurits voor deeven te het voeren van den oorlogh noodfâcelijk hâd geoordeelt. Dit waeren konstenaeryen der gener die gereene vrede faeghen, welke de Prins, die nu de koften der oorloghe veel kleynder maakte, te laet hadt getracht t'onvleeghen. Dat pas onthieldt sigh in Vrankrijk Don Pedro de Toledo, wien Philips gefonden hâd, om Henrik te verloeven, het verdrag met Dien van Hollandt derwixe te beleyden, dat de Koningh-lijke weerdigh den minften afbrek gefchiede. Ook wierdt de doghter van Philips fijnen foon ten huwelych aengebooden: dogh Henrik, die voor deeven sigh selven liever een doghter uyt den huysel van Medecis, dan dat van Ooffenrijk, een huys vol vrouwen, ten huwelych hâd genoo- men, was tot die maeghfhappich niet fegheen. Dit gefantschap noghtans wierdt en by eenighe in Hollandt, en inforderhij by d'Engel- fiche verdaeth gehouden, en 'er liep een geruht, dat het recht op de Hollan- der te een bruydftèh was beloofd. Dogh de Spanjaert heeft den Koningh van Engelandt ter naeder gefegt doorgeliche eere van gefantschap aen hem afgeveerd, en bekleet van Ferdinant Girono, man van uytstekenden luyfter onder de Spansfche krijgshoofden. Maer de gef- fanten van Denemare, die sigh in den Haeghe onthielden, sijn nae huys vertrokken, verdrietigh oover 't fleepen van den handel, dan ook sigh niet ontevynende te fegghen, datfie niet begeerdhen te fitten voor leedigh aenfhouwers van een spel, welker geheely rol in Vrankrijk wierdt gedicht. Niet weynigh bekommerden der Staeten forgen de tij- dinghen, die eenpaerigh uyt Engelandt, Vrankrijk en Duysenlandt quae- men, dat de bewinstuyden van des Spanjaerts sigh oopentlikh lieten hooren, dat Philips nimmer van meeningh was geweeft het reght fijner oppermoogen- heit te laeten varen; maer hy, om tot handelinge te koomen, den der Staeten Hollanderen hâd gefeghen den kort genot van aryheyt voor weynigh tijds forgen. Nu waeren de diepste geheymen dier Landtshappen hem foo bekent, dat hy door vrede of oorlogh een gelukkige uytkoomin hoopte. En foudt hy hen geen vrede geven, ten waere fy van de vaert op Indien afblonden, en den Roomegevinden in't plechtelijk en vry gebruik hunnes Godsdeniks herschieden. Jeanin weder in den Haeghe gefeghen, verfelleeken den Staeten van Sijns Koninghs getrouwheyt omtrent fijne Bondgenooten, en dat hy de warringhen van Hollandt hâd verworpen, fonder sigh verder te oopenen. Daer nae feyden 's vyandts Gefanten, Neyen tot nogh toe achterblijvende, dogh op 't ontfanghen van brieven uyt Spanjen, dat de Koningh hen ter goeder trouwe voor vrye volken verklaerde, maer ook billyk waere, dat fy van hunner fijde hem in de vaert op Indien, en fijnen verderen eysch onlangs gedaen, ten gevalse quamen. Dat bovendien nae Gods- de Koningh, nae fijne godtvruigtigheyt begeerde, dat den Roomgevfin- denhuys.
den wieert toegelaeten vry en onbekommerd nae hun welgevallen God te dienen: fy souden dogh dit inwendighen ter liefde hunner bloedverwanten, ter liefde yder ijner voorouderen: dat de eenen Godt dienst by hen gevoelgot niet wreeder souden haeten, als de nieuwe gevoelen der wederdooperen, gebooren om alle regeeringhe in dyghen te helpen: en eynelijck ter liefde hunner waaerlantds, om niet hunne ongeletenen daer nyt te jaeghen, met hen te beneemen't gheen den menschen allerhoftij is. De Staeten begreepen dat dit was een mijne gegraeven, om de gronden van de Republyk 't onderstbooven te storten. In 't felle gevoelen wàen ook de Hooghduytscbe en Engelsche. Ieannin mifprees niet daen raedt, maer de geveers van dien raedt, want dat een fack van full een gewicht niet behoorde 's vyands weldaedt te worden. De Staeten eynelijck, niet langher konnen verdraegen en het nae deel dat hunne facken leeden door dit slepen, en foo onrechtmaetighe voorwaeren, beflytten de handeling af te breken. Hier toe wieert by hen opgefelt een verklaringh, en daer in vertoont, hoe fy, gelete door weege en merkelyke onverdineingen, niet 't onregt gevrees hadden met den Spanjaert in onderhandelingh van payn te treeden; hoe, eerst daer toe aengefoght synde, van souden een hunne meninghe naeckt en duydelijck hadden voorgeftelt, en in teegendeel, wat laegen en konftenaerighe de wyandt hadt aangeleght; hoe kunnen eeycx telkens van punt tot punt voortgebragt 't recht en de klem der vryheit, hen foo diuwaels toegelaeten, telkens om verre wierpen, en ten laetsten in 't breedte verhaelt, hoe de geheele fack figh van tijd tot tijd in orde hadt toegedraegen. De Spauensche, als hen deefse verklaringh was oovergeleevert, verfochten hoe 't figh daer op te beraeden. Herentuifchen verfichienen de gelantens der Koninghen van Vranckrijk en Engelandt, in teegendwoorlijckheid veelere als met toefteemming der Duytschen, ter vergaederingh der Algemeene Staeten, en oopenen aldaer den laat hunner Koninghen, dien fy tot nogh toe hadden bedeckt gehouden, om eenen vreede, by foo verre het mooghelyk waere te bevoortheren: wanneer die buytgen hoop was, ten minften byde de partyen tot beflant te raeden; maer een veyligh en eerlijck beflant, en waer door die van Hollandt behielden hunne ontzijt wilbaere vryheit, en een volkomen regt onte wae- ren, fonder de minfte verminderingh hunner befittingh. Dat full een beflant den genen die hunne Republyk wijdelt wijfhen te reegen in een vreede veranderde. Dat fy wiifhen hoe regtvoergedige reedenen fy hadden om op hunne wyanden in granschap t'oefteeken: maer dat alle onregel- nissen des gemoes waeren ontrouwe raedtslyden. Sy fonden gedeneken, hoe wyynigh maghts fy by figh felven hadden, om den oorlogh te voeren, en Koninghen tot het aenvoerden der waepenen niet en quaeeren, ten fy of de gelegenheit of de noodt hen daer toe raede. Hier kon men nyt den oor- logh niet grooters boopen, dan schaeden oover en eyned: en de nootdael- kelijkheit was verre, soo langh men middel saegh om beflant te krijghen. Hier oover eens geworden synde, hen tot verfekeringh des verdraghs het selfde onderflant, als nea't trekken eener vreede, beloofte wieert. Intieden Spanjaerts, 't gheen enkelijck te wrechen fonda, gelijk de vreede, soo ook beflant wygerden, de Koninghen ook als dan de behoudenis hunner vrienden fouden ten harten neemen. 't Gerught van dit vooritel allerweeghen doorboorken synde, is dar op de toomeloos noegbeondenheit in 'tuytstroeyen van blauweboekjens fonder naem onder 't gemeen, die dit ge- heele jaer in swangh gegana hadt, heevigher uytgebarlen. Eenige voor- seyden wyt full een verdraghs ontvolkingh, myfteryen, en eynelijck flae- vernye: andere felden haeltelijk voor, en maeten ten breedflen wy al de
DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 565

1608.

wreethet en trouwloosheit die de Spanjaerts immer in Amerika, of teeghen die van Granade en Arragon, en ten laesthen zelfs in Nederlands bedreeven hadden. Sy bracht hen voort boeken, die leerden, dat verbonden gemaakt tot naaedeel des Roomschens Godtsdienstens, of tusschen de Vroffien en hunne onderwiit, tot geen onderhoudt verpligtten. Ook hadden sy tot verder bestiglingh niet naegelaeten aen te merken, dat mengheen regenten van stedhen, geen ingebooren aedel hadt beraerds gewonden, maer Italiaenen, Spanjaerts, Monniken, d'allerbedrigheblyste soort van menschen; niet gekoemen, dan om allerweegheen te verfpied en uyt te vorfschen, waer de Republyk engens zaak of quaelijk verfcheekt fijn moght, jae ook schampten enighen van ter fijden op de gefanten der Koninghen, en de voornoemtlye leeden van den Staet, al die fgh door geschenken van de waarheit hadden laeten afleden. My belangheend, ik achte voor geen van de minfte onheylen in deef Republick, fulx een groote darteelt in't ge- meen door 't uytftrooyen van blauwweboekjens gaende te maeken, meermals verboden, en toen door een nieuw plakkaet, en echter niet inge- toomt, terwijl eench onderfond en fwaere striften, alsfrijdendekteeghen de vryheit, verworpen worden. De Staeten, althoewel den mee- fen ter vergaenderingh deefce faeke onverwacht was voorgoeken, en, en op een voor opgevatte hoop van vrede, quaelijk konden verduwen, dat fe tot een befiant fouden moeten verftaen, hadden echter, om niet den raedt der Koninghen in de windt te flae, voornoemtlyk deefce reedenen: dat de koften der oorloghe, foo als hy feedert de laetste jaeren gevoert was, het inkoomen der gemeene middelen driebouwendwyifent guldens maentelijk het booven ginghen: dat seelfs deefce koften geroordeels wierden niet genoogh- faen te fijn, ten waere by fonde troepen nogh fedsuyfent vooekhebhen, tot bewaerings by stroomen, quaemen: dat de gemeene schatkifi der ge- famenlijke Landtschappen neeghen millionen aan schulden hadt: en de Landtschappen felve in den baren tweemaelt foo veeel: en derbalven den oorlogh in weevverwil der Koninghen met geene hoop van voorfoedt konde gevoert worden. Wel is waer, dat eenighe reedden de grenfen van den Staet af te vijiden, en alleen het hart der Landen te belicheren: maer fulx wierde wreedt, en, quam het uyt te lecken, gevaerlijk geroordeelt. DOgh dat sommighe incheid, dat de Republyk foodaenig was gefelt, dat de waepenen ruftende, die onse foiden ruftten, fulx voor- waer scheen een andere godtloof en fchandelijke bekentenis. Dat met meerder reeden geveerf wierdt, dat het gemeen, verftaende het verworpen van billijke voorwaerden, gebeeten op hunne regenten, foudre wye- gheren de laeten der oorloghe te draeghen. Sy antwoordten derhalven, dat de berydts fijn voorflaghen van befiant te hooren, foo maer hunne vry- heit, niet onder voorwoarde, of voor fcheeren tijd, maer eenvooldig en voor evenwigh beveght wierde. DOgh de Spaensche, wanneer de gefanten der Koninghen hen dinaegndae waeren koomen vinden, gae- ven geene hoop tot fulx een verdragh: maer doen eenen anderen voor- flagh, dat de faeken in dien staet, waer infe teeggenwoordig, gedureen de waepenfchoor dung, fouden, fouden blijven den tydt van feeven jae- ren, diervoeghe nogstans, dat de Spanjaer binnen twee maanden moght kieven, of hy den bandel op Indien wil toelaeten, of dien door de waep- nen betwissen. Dat voor der voorts geene reeden gen fijonden, waerom men de eenmael voor deeven erkende vryheit op rien foudre willen verklaert hebben, dat fulx traegh te verkruijgen was, aengefien de Spanjaert in dit punt wat onhandelbaer viel, en niet foo gefeggeelij als de Aertsbar- togen. Dat soo de Staeten hier in geen gevallen naemen, fij verfohghten.
ten bouw en volkomen inder minste opvallende omstandigheden. Dit door de gewone der Koninghen en Vorsten ter vergaderinghe overgebragtseijnden, bleeven de Staeten by hun genoemen befluyt: maer feyden wijders, dat se den tijd aengaende, dient, diewil de gewiften 't zelfde verlofhten, touden toeflaen. Hieruit heeft het hebben ook 't elve tijdje gekreegen, om elk na de hunne te vertrekken, en tot een nieuwe fâche nieuwen laas te haelen. Heevighe geschillen fijn over die faek gevallen; en niet alleen verschijden de volken, die voor 't vanjds overval meest broot laesgen, van de Zeeuwen, wien hunne fe beveilighe, maer fels in Hollandt was d'ecne stadt van dit, d'andere van dat, en de steeden binnen haer niet allen van een geveolen, née dat elk door hoop van eyghen belan, of door krachtige bewijsreeden van wederlijden was gedreven. In dit vloften dergemoederen wordt Maurit's raadt gegeezen, dat hy oopentijl, en fonder yets aghiter te houden, figh als hoog voor 't dappertge en edeelmoedighfte geveolen foudde verklaeren: 't geen hy gedaen heeft, niet alleen door vry scharpe woorden, maer ook door 't aften van een brief aan de steeden van Hollandt. Eynendelijk, seyde hy, fijn de kon-""
1608.

ken in haer selven eerlijk en heylsaem, hebben de voorspraak van nootfeclelijkheit niet noodgh: die faghte gewooghlijkheit dreycbt ten val, en sleeft in flaeverye. Soo ik niet verdient heb, dat in 't maeken van verbonden nae mijnen raedt geluyttert worde, mijn vader hebbe het verdient. En in deelen handel sie ik nogh op de belanghen van my selven, nogh der mijner: en haat mijn gemoedt toege{laeeten, 't algemeene nut voor mijn befoender belang ter tijden te al voorlaagh hat ik een opene baene gehadt, en heb die nogh, om met wijnk uyt deesen oorloogh te treeden. Ghy, aen wien het groot beleydt van het verdragh hanght geef de mindeuer landoefappen, en die van U gefagh afhanghen een voorbeeldt. Maack een vaft befluyt van't geen den Raedt van Staete onlangs noodwen"digh alen de Republick heeft vorgedraehegh. Bindt uwe af te fondene ter aenlaender daghyvaert aan bepaelden laft, op dat se in 't punt van vryheit geen veranderingh maken. Beveel de selfde, dat se gemeenberhangt met ons ten besten van de Republick raedtpleeghen, gelijk onternent alle voor{gaende Landtvooghden, en nogh laetfelijk met mijnen Vader is gehande{t. Deefe uwe zorghe voor de weldaadt van de Republick in 't gemeen, sal ik met meerder dankbaarheit, dan eenighe andere weldaedd, aenmeemen. Niet eencherande is allerweeghen dehn uytlegh deees briefsgeweelt: en eenighe voornaeme regenten der ftreeden, gewoon ter daghyvaert te gaan, hebben dien oogenoom, als of hunne trouwe in 't uytvoeren der beveelen by hunne meedebroederen wierdt verdacht gemaakt. Ook is om dees tijdt aan den dagh gekoomehen den brief van Julius Lipfius, van welken wy elders gewagh gemaakt hebben, waer in die man, niet onbeeldene in flaetkunde en burgherlijke facken, faende den oorloogh met Vrankrijk en Engelandt, den Spanjaert hadt geraeden met den Hollander beftant te maken. Dat Vorsen met ruff te geeven en tijdt te winen magthigh wierden, en dat, wanneer den laet gefleeten was, de geboorsaemheit figh weeder schikte: dat Sextus Pompejus, heen van een magthigh vloot en eylandt, evertijds door geene andere konfgevaellen wass. De Herffmaendt, tijden de Spaenschen onlangs tot hun verbljff bepaelt, liep nu reets nae 't eynde; waerom se figh begaevhen nae de gefanten der Koninghen, verhaelende dat se naederen laft van de Aertsarthoghen onfanghen hadden, en daer in de maht om beftant voor feeven jaerden door Europa te maken, op die voet, dat se met de Staeten fouden handelen als met vrye volken, en waer op figh geen reght ter weerceld toefchreeven, belooovende de facke daer heene te schikken, dat Phillips figh' self de liet gevallen. De gefanten weygerden oover een faek, die se bevoedden konde dat onaengenaem foudt fijn, met den Staeten te spreecken. Men kon lichtelijk afneemen, dat de Spaensche, misnoeget oover de strengeheid van het laetfte befluyt, waer in hen belaft wierde der Staeten boodem te ruymen, oordeelden teeghen hunne groothcit te striijden, langher uytffel te veroekehen: en echter liever fouden gebeeleven hebben, indien de Staeten fult uyt figh selven, of op 't aanraeder der gefanten, hadden toegelfaen. Dan het dacht den gefanten raedtfaemer door 't ver{trek der vyanden der Staeten granschap te vernoeghen, dan door fult een haeltelijk verfoek ook den haet t'Henhwaerts ontiteeken. Derhalven koomden de Spaensche ter vergaerchinghe, om hun affcheit van de Staeten te neemen. Alwaer Richardot, nae breeden los fitfher Vorfchen, die ter liefde van den pays, over facken van het grootfte gewighe waeren heen geflapt, bebehuldighde de onverfettelijke hardighe der Staeten, van welke sy ook na niet al te eerlijk ten lande uytgедreeven wierden. Ik heb seyde hy, den geest van waerfegghen niet; maer of ik bedriegh my selven ge-

Verwiht der Spaensche den Staeten gedaen in neemen van hun affcheit.

Lipfius brief raekende 't beftant uytgegeven.

Verscheeyden uytlegh des briefs.
1608. geweldig, of ik voorzie wierets dien dagh, op welken ghy te vergeefs
sult Zenschen, dat u andermaels wierde aengeboden, 't gheen van u nu
soo helfferrigh wordt verworren. 't Bloedt, dat in 't toekomende jaert
vergaoten te worden, sal u an de misdaeth van 't versmaeden der vree-
de scheldijgh verklaren. Deelen heeft Oldenbarneveldt, uyt naeme der
Staten, dervoeghe gaantwoordt, dat hy deede blijken, hoe de Staten
ongeweinselik hadden gehandelt; en nit verlaen in eenige onderhan-
delingh te reeden, dan op voorgaende beleofte van hengebeel en al by hun-
ne wrythe te suffen laeten. Dat was men tot geen vreede gekoome, fulx
haerder aen hen, die bunne beloeten of niet konden, of niet wilden vol-
voeren. Dat men met meerder reeden het bloedt moght weedereyschen van
hen, welker plakaeten, bloedigher dan alle waepenen, hen eene onver-
wijdelijke noodtJaekelikheid te oorlooghen hadden opgeleght: en van wel-
ker wreeftheit, nog maer onlangs jests aen weerelose feelyden en wri-
fchers gepleeght, verfche exempelen voor handen waeren. Spinola flont
'et teegenwoordigh, voorwaer met fulx een gelaet, waer uyt de finerte,
die hem oover 't hoopcloos afbrecken der vreede hadt getroffen, was te leen.
Richardot, uyt de Haeghe vertrekende, hadt, by geval of met
voordacht, in sijne herbergh, onder andere papieren, agthergelaeten
de geheyme berichtspunten der Aertshartogh, naer welke sy sigh in
deenen handel hadden tegeegreagen, diegevonden sijnde, eerlangh dae
nae allefints in handen van 't gemeen raetten. In deefse was alles, 't geen
wy verhael hebben in de vreedeberedelinghe omgegaren te fijn, hem op de
selyfde wijfe voorgevalchen, en onder anderen ook dit, dat se in 't ver-
sekeren en waifsseelen der wrythe geen sweerigheid foudenmaeken. Maer
belanghende het recht oover d'inkomsten der deeggoederen, soo se 't wree-
dergeeven deselver niet bedinghen konden, hadden se in plaetse deself-
ver een raerlijcke foemme van penninghen te voorderen. Eszen 't hen ge-
lukte alle d'andere punten gelukkigh af te doen, soudse dien van Hol-
landt behendelik inboeefemen, dat het lichaem der Nederländen, soo 't een
een gebegt bleef, magtigh was, maar van den anderen geneheurt blij-
vende, lightely uytbeemchen ten proye fonde vallen. Dat se derhalven
ewel doen fouden, soo se d'Aertshartogh ten bunne beeschtmaneeren aan-
naemen, of ten minften onderlingh fulx een verbonden floten, waer door
die den anderen beleegdhe beyder wyandt wierdet. Indien ook dit niet kon-
de te weeghe gebragt worden, huie in noghts fouden sien oever een te
ekomen, dat gheen van byde de partyen des anderen wyandt met daedt of
raedt fonde te fulpe koome, of gedoochen, se yemandt fijner onderdaen-
fen figh in deselven dienfft begaewe. Dogh den Spanschens was belaat deef-
sche geheymen voor de Françoische en Engelische gefanten te verbergen:
en noghts figh van deselver bemiddeligh in alle andere faeken te die-
en; infeorderheid van Ieannin, om voor de Roomsefanden vrye oef-
ningh hunnes Godsdiensf, en een gedeelte der goederen, certijds aen
Geetelijke toebehoor hebbende, te verkrijgen. Boovendien lagh hun-
nen laft, om de belanghen des Graeven van Offt-Vrieelandt in aght te
neemen, en verders op eenige befondere punten. Die niet geloooven
konden, dat dit geschrift door aghteloosheid van Richardot was blijven
leghen, vermoedden, dat hy 't met voordacht hadt agthergelaeten uyt
reeden, om te doen geloooven, dat men, raeckende de wrythe niet an-
ders als met ernst gehandelt hadt, en dien van Hollandt, belanghende een
verbondt van onderlinghe befscheringhe, gedachten te doen neemen,
't welk nogh te vroegh was geweect om mondelingh voor te dragen:
Die 't uytgestroooyt hebben, fijn gesint geweect of de raedtsflaggen der
Ge-
De Gesanten der Koningen ontwerpen een verdrag op diefe voorwaarden: Dat Philips e'tijner keure moght nee-
men, of hy ook in Indien bestant begeerde of oorloogh. Aengaende de
Grenscheydinghen en andere strijdhige punten, die worden tot een toe-
koomende vreedtamer byeenkommen oovergehouden. De swacrigthich lagh
hier in, om den Staeten, die sigh ten uytteren lieten geleeghen, zijn,
dat hunne vryheit voor eeuwigh wierde verfekert, ’tverdagh op deifen
voet te doen gotcvinde; te meer, dewijl ook eenighe hier uyt gele-
genheit fouden neemen om de handelingh te om ftoot. Weolahven
de Gesanten ter vergaederinge quaemen, alwaer onder hen Jeannin,
aengedaen met de deftrigth die een Raedtsheer betaemt, zijne reeden dus
heeft aengevangen. En de swacrigthich en de deucht der gener, die in
Reeden van
Uwe raedt, U gegeeven om befant te maeken, geen behaeghen scheppen
kommen, verdiert, dat hunne bezwij streeden en teegen d’onde vergeleeken wor-
den, op dat Ghy, Mijne Heeren, mooght ondercheyden, welk gevoelen
van die twee fy’t beysfamfte. Sy beyschuldighen, soo ik hoore, de woor-
den; die, soo se geen ander insight hebben dan uwe vryheit te verfecke-
eren, en niet eenen dekmantel foeken, om hunne begeerte tot het vervol-
ghen der oorloghe te voldoen, sal het, hoop ik, aan geen reedenen ont-
breken, om ben van een mischien loffelijks, dogh ydele vreefe te onta-
lsten. Want de vryheit wordt gereekent onder die foeken, welke men ge-
woon is nogh een tijdt nogh een voorwaerde te binden, en welke eenmael
gegeeven sijn, altoos dauerende blijven. Hoewel, indien wy de faeke
naer behooren inschen, Ghy begeert niet dat men U de vryheit gevee, maer
voor vrye volken erkenne: want en die kan hy niet geven; sijnde den
Vorsten ongeoorlofft heerschappen oover te draeghen; en het foude U eene
schande sijn uyt sijn handt ontzanghen eene vryheit, welke Ghy al voor
langh door een algemeen beeft in handen hebt. Dogh diefe kan hy niet
duydelijker erkennen; en een U vrye volken moent, en verklart, dat hy
sich geen regt ter wereldt op U aennaetigh. In de vreedebandelinghe
felwe heeft ons dit genoeg gescheeven: maer om dat er onder U waeren,
die vertrouwen dat er meer foude komen verkreeghen worden, hebben
wy ons daer buyten gehouden. Dogh wat belangt dat Philips de wa-
penen en den tijtel foude moeten aften, dat dacht ons al van toen of
schandelyk, en derhalven verdaacht in een Koningh die niet ooverwonnens
is. Dan soo de wyandt van dat gevoelen is, waerom, seegghef, spreukt
hy niet klaerder. Maer hy seght, dat het oureedeilich is, hy tot andere
woorden worde gedaeghen, als die U voor de handelingh hebben aenge-
staen. En alles wel overwoogh, wien wilt Ghy doen geloooven dat
Ghy vrye volken sijn? naementlig den Koninghen uwe vrienden. Dogh
die verklaren, dat de woorden bequaem en voldooende sijn. En Ghy sijn,
geloof ik, hier voor niet bekommert, dat de Spanjaert in reghten de handt
aan U fae, en begeerte dat de heerschapp doem hy voorraedt, twen nae-

Cccc
1608.

de geleerde toegevoegd. Maer nae 't eyndighen van 't bestaen, sal hy,
dunkt het hem goed, den oorlogh tot regter neemen. Soo Ghy dan oover-
wommen wordt, sal U geene verfekeringe konnen redden: soo Ghy de
feghe behoudt, sult Ghy, of er schoon niet bedonghen is, lightelijck uwe
rekeninghe vinden. Ook is 'er geen reeden om grootelijck bekomt te
sijn, dat de wyandt groote sommen geldts opfaupele. Vve volken, en die
geen geldt spijlen om eens anders Staeten in te flokken, hebben die gezoorn-
ten van forghe voor 't toekomende te draeghen: soo langh'er geldt is niet
to praent boudt men koninghlijk; een gedeelte worden verquit in oover-
daet en booische dertilbeeden, een ander aengleght tot heersfght, en
om de heerschappy nogh werder uyt te breyden. Philips is nogh jongh van
jaeren, en beheercht een volk, dat tot geen raft te gewennen is. U flaat
het gereeder, door 't afdoen uwe schulden, uu geloof to herstelhen, aen-
ghen Ghy, niet anders behbende tonderhouden dan beftettighen, van de
leeghe kosten, de heint der laften, sult ontfaeghen sijn. Van nu af aen
kunt Ghy, en ik fonde't U ook raeden, de schattinghen voor de jaren van
't bestant aenbouden. De feghen, dat je fijn bewreef voor 's wyandts
giften en voor oneenigheden, sult ik lightelijck tofaen, dat men sijn der
voor beoorht te waghten. En ik meene niet, dat het U aen goede wetten of
aen regt ontbreek: om niet te feghen, dat het vruchteloos is weynighge
om te koopen, daer de regeeringhe aen veelen, en niet atop de zelfde,
faet. De vadiqheit sal ook de wyandt selfs U wel verderijen, als die
dan fulken aerdt is, dat hy niet langh kan sijn fonder fijn verdaht te
maeken. Anderfints, indien die reeden plaoe grijft, is 't noodfaelijck
dat Ghy in eenen eeuwighen oorloogh blijft: want de gebrecken, spruytende
uyt forgheloofhe, faen in tydt van vreede selfs veel meer te duchten:
jae ook in oorloog fult Ghy van inwendighe gewaer niet bewrijdt sijn,
sno't gebeurde dat eyngh merkelijck onheylt de herfoorfaemhede deereuht
om toom springhen. En niet buyten reeden is deefte wreepe, aenghen de
gemeene inkoomstn soo veel te weynigh sijn om den wyandt selfs op sijn
boedem aan te taften, dat je ter naerwer noodt kunnen streken om U in
den oorloogh te verzuween, dat is, om wezen ondergaanh voor eeneighen tydht
-te verwylhen. Dit onderheist is'er in, dat het in wilde handt faet don-
gemakken eenes bestants te mijden; de drooghe uytkomstn der oorlooghe
can selfs de allerwijste dikmaals niet verhoedten. Ook wordt ons opgelegt
de noodfaelijckhe om te antwoorden op den brief van Liphsus, die den
wyandt heeft bestant geraeden, maer voor korten tydht, maer fonder ge-
weght van vryheit, en toen de kraghten van Vrankrijk niet de maght
hadden, om den wyandt wreepe, U vertrouwen in te boesemen. Wil men
den faet door exemplen betwisten, wy fouden tofens voordeele een goedt
getal, en die niet verre buyten onse eeuwe, kommen voortbreghen. Door
de Gentcbe pays hebben Hollant und Zeelandt een ander leeven gekree-
ghen. De Switsers, die om gelijke oorfaeken de waepenen hadden aen-
gewoone, hebben die door bestant ter needergeleght, en van soo langhen
tydt af zijn te by't beft bestr hempen vryheit gebleeven, bechermt welis waer
door maght van ruytery, en swaere berghen: maer uwe maght ter fée, den
Ocean die u landt omringht, strecken U tot geene mindere bolwerken. Ook
fijn'er die wreefen, dat ghy naer deeven swacker sijn mooght om den
oorloogh te bevatten, om dat het leeven der Vorsten, die U begunfighen,
onfekker f. Maer de reedenen van Staet, die de bondigenootschap on-
derbouden, fierwen niet met de Koninghen, dan sijn, gelijck de Koningh-
rijken, onfaelijck. Die selfde reeden, dat uwe bondigenooten leeven,
en in eenen bloeyenden faet leeven, dat in Nederlandt een Vorft regreert
die
der Nederlandtische Historien. 571

Die afkeerig van den oorlogh is, beboort U aen te prikken, om soo gewenstche gelegenheit tot vrede niet te laten voorbyloopen. Deelen raedt komt U van verreffende, komt U van Koninghen, die uwe vrienden zijn, en welker eenighe belangh is uwe bebondenis. Meer andere reeden, die tot ons oogworm dienen, maer voorzigtelich geseeghen worden, magh een yder gheel favel te binnen brengen, op dat de drijvers van het frizijgh gewoeten, ons niet alleen in vryheth van al't gheen hen huft te durven feggen, ooverwinnen. De gemoederen door deele reeden eenighe maeften ontoert fijnde, quam hy die 's anderendaeghs wederom op nieuw aentaft, doorlopende de voornaemste punten van 't verdragh elk in 't befonder, om hen onweedspreckelijc't ooverwynghen, dat 'er nogb onbillijkheid, nogb bedrogh, onderchuylde. Hy deed'er by, dat sy onder alle volken d'eerste waeren, wien die eere gegeven was, datse hunne vryheth door d'erkenenis des Vorftlen, diene'ls hadden afgeooren, verfkeert kreeghen. Dat fulx den Switseren niet hadt mooghen gebeuren; jae dat ook niet de Deenen, schoon gewonnen, en Chriftiern gevanghen hadden, fulx is voorgeleght. Voorts voer hy heevigh yt, en beschuldighde van loghen en ondankbaarheit hen, die mompelden, dat, door d'aenoomt van Don Pedro de Toledo in Vrankrijck, de Koningh van de belangen der Hollanderen was afkeerig geworden. Dat fijne gunst en geneegenheit t'enwaerts was beftendigher, en niet door eenighe beeden van vyanden, maer alleen door den hoon der gener, die duifdaenighe dinghen uytstrooyden, kon verandert worden. Ook heeft Windoort van gelijken fijnen plicht geoordeelt den Raedt van Staete, waer van hy selfs een lidt was, tot befant te raeden, hen verfkeerender, dat de Koningh van Groot Britannien tot niet anders raede, als waer van hy selfs alvooren een exemplum hadt gegeven. Dat reghtverderige waepenen waeren, die de nootd verrefchette; dat fulke en van Godt, en van godtvrugthige Koninghen begunfligt wierden: dobgh dat se niet noodfaccelijc waeren, als se met eeren konden neerdienegecht worden. Dat, indien se al op hunne eygenhe kreghen konden beftaen, dan echter niet beboorden te verworpen een verdragh, waer by hunnen Godtsdienst, hunne vryheth en hunnen handel ongefchonden bleeven. Maar dat se nu van verre gijnghe maakten op 't geen nae 't befant mijschien zoude mooghen gebeuren, en de gewaeren der oorloge, ben soo veel naeder, 'oor 't hooft faeghen. Wonder is't, met hoe groot een heevigheth de faek in alle vergaedinghen geedereven wierden: et daeghelij hadt men nieuwe blaeuwoekens, ftookebranden van oneenigheid. En men verchoonde langher selfs de Koninghen niet, als die verborghe hoop hadden op d'onheyen der Vereenigde Landen. Maer den swaerften haet viel op den hals van Oldenbarnevelt, als smee der diergelijc raedflaeghen; en die door fijn oovergroot gefaght selfs mannen verre booven fijnen haet te laeftigh viel, veel min dat hem andere van gelijke gelegenheit soo verre booven hun verheeven met goede ooghen konden aenfen: en 'er fijn aan den dagh gekoomen brieve, waer hy in hy al van toen af niet duyflerligh ter flaghting gedoemt wierd. Hy dan betuyght ter vergaedinghe van Hollandt, dat hem't misnoegen en den haet der Grooten niet nieuwen voorgeaeneen, en hy echter nimmer eenighe gewaeren hadt ontsien, om fijnen vaanderlande dienft te doen, houdende fijnhe teeghen alle geruchten en onvoorvrefche toevallen gewaepent met den troost fijner gewijffe: maer dat hy, sijnde een sfaek in haer febben onaengenaem, boovenden verfwaert met haet op fijnen perfoon, verfaght, dat se, om 't gheen den dienft van denen Lande be- der, trefte waer te neemen, eenen anderen dienaer, min gebaat, in fijne plaet-

Cccc ij

1608.

De sfaek wordt onder de Staeten met grote heevigheth gediereven.
1608.

"Welk hy op't verzoek der Staten, weeder aangewezen, geheel Hollandt en d'andere vijf Landschappen tot een gevoelen brengh.

Zeeuws alleen, door 't oploopen van Maurit, vrijgemaakt beheerflant."

Heervighe reeden van Jeannin teeghen de Zeeuwen, die d'Uitrechtsche Vereeniging voorwendhen

"T'Selfde door ook Spenser."

fe geliefden te verkijfen: waer meende hy uyt de vergaerdinghe scheyden.

Enigghy uyt het midden der felve wierden aen hem gesonden om te verbloochen, dat hy de Republyck, welke hy tot nu toe met sijnen raedt getrouwlijk hadt bygeflaan, in dese soo behalverlycke tijden niet verlaeten soude. Waerom hy, fijn gewoonelyk ampt hervattende, terwijl hy van deene sijde de weldaeden en het gefagb der Koninghen verheft, van d'andere de laften de oorlooge ontleeckt, de wankelende gemoedten opreght, d'allerwinnighste teegenfpreekers, fonder figh te strooren, weederleght, Amsterdam langhft van allen teegendruuyfende, ten laatsten geheel Hollandt in een gevoelen bracht, 't welk ook de vijf andere landschappen omhelsden. Zeeuws alleen, uyt eyghene infighten, en opgestoork door Maurit, 't beftant weygherende, weederhieldt eenfemmingh der andere: en liet niet toe, dat'er op't beeftuyt omvaagh geschiede, dringen-de op de woorden der Uitrechtsche vereenigingh, houdende, dat de Landschappen niet veroomogen de waepenene needer te legghen, dan met algemeene bewilligingh der Bondtgenooten, en de geschillen onder de Landschappen ontlaaende aan de bemiddelingh der Stadsbouderen fouden gefeelt worden. 'Daerder begonden heevighe te worden, en feyden, dat de vraagh nu niet en was, of men beftant soude maeken, maer of Zeeuws alleen alle de andere de wet soude stelhen. De gemoederen dus teeghen elcker verhit sijnde, quaemen er de gefanten der Koninghen tuschen beydhen, om met de geweldigheste bewisreedenen te trekken, diefe niet hadden konnen leydhen. En Jeannin, hebhende voortgebracht Henrix brief aen de Staten, waer in al 't geen hy gefecht en gehandelt hadt bekrachtight wieert, hief eerst aen te spreken, priisende de vrugten der eendraght, of de verfcheydenheid van gevoelens blyten halftteright, en gekoomen sijnde tot de Uitrechtsche Vereenigingh: 'En is ons werknoog onfe meeninghe niet, feyde hy, uttheemsche wetten en verbonden te verklaren: maar noghtans leert de gemeene reeden, dat op die tijd van oovergaewe, niet van een gelijkmaetigh verbonden, gehandelt is. En soo de fin anders is, moet die wet of afgeefschaft of ter fijden gefeelt worden, de gemeene wylbaert, welke de regtweerdigheit van alle wetten in fijh veroat, fulx vreysschende. Want wat utkooms was 'er anders, gmerkt deze met geen meerder reeden de bemiddelingh der Koninghen wee bondtgenooten, als gene het tuschenfpreeken der Landtvooghen weygeren, om dat beyde in dese breedslaegingh nu reets partyschaft gemaeckt hebben. 't Overighe da is, dat het minder getal voor het meerderlyke wijke: hier op alleen beflaan de regeerhingen der volken, die anders vervallen fouden. Dus is 't, dat in Switzerlandt het goedvinden der meerderly de worderd uytgevoert selfs van het hadden tegengebrooken. Dogh d'Acbeers en Eltoures, hoewel maeghtighe volken, fijn door bunme tweedraghten te gronde gegaen, terwijl elke in 't raedtgevien fijne eyghene belanghen, en niet de gemeene wylbaert des waederlands behartighe. Want een al te groote vryheid is een gebaende wegg tot flaevenrne. Daerpenbooven, op dat sijgh niemandt door ydele hoop bedrieghe, verklaere iku van nu af, des gelast sijnde, dat de Koningh, mijnen meester, wier niet soo feer gebreuk heeft, dat hy fijn onderflant soude toefenden den genen die sijen raedt verflmaeden. By naer in den feldhen fijn sprak uytname des Konings van Groot Brittanhyen fijnen gefant Spenser, daer by voeghende, dat een Republyck, alwaer meerderheit van ftenmen de overhandt niet heeft, wordt vergeleeken by een maeght, welke d'oude fchrijvers verbaelen verheurt te fijne door eyghene handen baerer meedevyvry, die elke om frydht baer ten huwelijy gebeerde, en veroonde met welsprekenheit hoe groot een
en schaede de magt der gemeenten eenen in sigh teeghen de begynen van
den Raedt te kanten den Roomfchen volke heeft aengebracht. Ook hebben
de gefanten geraedt, dat men voorten eenen vallen voet in 't lichthen
der schatinghen fosde bereamen: en voorts, dat, indien 'er yet onge-
flet in de Republyk was, of in den oorlogh door de vingheren gelien,
men fulx fosde trachten te verbeeeren; op dat fy onderlingh desto een-
draghtigher, en den vyandt ontvangheilijker fijn moghten. Den feldfèn
raedt geeven ook de aenfienelijxte onder de burghery, wien de befte re-
gereighe doght 't heel al der fæcken den Landfchappen en der felver af-
gefonden, doch den Stadhouderen en den Raedt van Staetten, die
niet op de leeden in 't befonder, maer op 't lighaem in 'tgemeen fæghen,
de daegeleghe en schielijx voorvallende fæken, bevoloen te laeten.
Dogh niet foo light was 't, een gewoonte, die men twintighjaer langh, met
goele voorpoedt, gevolgt hadt, om verre te worpen. En die, wel-
ker belagh het was, dat de fæcken in hunnen teegenwoordighen faet blee-
ven, brachten 't lichtlijck te weeghe, op dat, hanghende de beraed-
flagingh oover 't beftant, geen handelinghen met handelinghen in een
verwart wierden. Dit jaer, 't welk ten meerendeele met twiften en kra-
keelen was doorgebracht, liep nu op 't eynde, en 'tgerugh hoe langher
hoe fterker, dat het beftant, 't welk de gefanten fmeeden, felsf den
Spanjaert niet fmaeken fosde. En voorwaer Richardot hadt aen Ieannin
geschreeven, dat Philips figh nu foo handelbaer niet toonde, dogh leyde
de schult op den Koningh van Groot Britannien, als of door hem den
Koningh hoop gegeeven was, dat men van de vryheid geen gewagh foud
fæcken. En in de Vereenighde Landschappen hadt de foete fmaek
de van vredel eenithen nu foo verre bekoomt, dat fcheenen ook dit te ful-
len konnen gedoochoen. Andere, kloekhartigher van imborft, felden
figh hier teeghen; en de gefanten der Koninghen fonden aen d'Aertshar-
toghen om hen af te vraeghen, offe figh betrouwen moghten, op 'tgieen
onlanghs met hunne afgeffen die begunen te handelen. In antwoord
gebragt fijnde, dat de Aertshartoghen en hier toelaat gegracht hadden,
ev van den Koningh gemaghtig fwaerten om te handelen, geeven fèn den
Staetten dit felfde te kennen, en vermaenen hen de waepenfchofflingh,
u nu by nae op 't eynde, een maendt te verlenghen, op hooph van verdraag
te maeken: dan echter geene andere voorwaerden te verwaghjen, als fy
hen onlanghs haden voorgehouden: datfè alleenlijk fouden abyden,
on het beftant langsler als voorfesehen jaeren te doen duren; en den han-
del in Indien liever vreëddaf, dan gewaependerhandt, gedreeven wierde.
d'Aertshartoghen hierentuffchen, deijwijl genoegh bekent was, dat 'er in
Spanjen geene ontbrecken fouden, die, gedreeven tot de waepenen, of
voor de glory des rig, die woorden behelhende de vryheid der Hollande-
ren fouden bekniibbeln, te meer deijwijl de Hollanders nogh affiant deen-
den van den handel op Indien, nogh eenigheraet fmaalcken, dat
't yet tot voordeel der Roomfchen fiede wierde begonnen, hebben der-
waerts gefonden Inigo, Prieffer tot Bruifel, gefpooten uyt eedelen huy-
fe in Spanjen, Bieghtvaeder van Albertus, en 't gheen 'er gemeenlijk
aan vaff is, sijnen geheimen raedt. Deefen was gelaaft te vertoonen, wat
voordeen de haevenen in Vlaender, daer men gedurende den oorlogh
uyt noghe in konde, door 't beftant te wachten hadden: dat men hoopte
door dit middel felsf den Roomfchen Godsdienst voort te fetten, van-
neer den ouden haet was aan 't verkoelen geraekt onder hen, die graeg
nae veranderings en in 't fluk van Godsdienst oneenigh waeren. En
men oover die woorden, als dubbelfinnigh en verfcheiden uytlegh lij-
Ccc iij 1608.

den.

Gerucht dat
den Span-
jaert 't be-
flant mif-
haeght.

Waar oover

de Aertsharto-
toghen
gegracht
fijnde Inigo
nae Spanjen
afsanden.
Hy verkant
Emanuel
van Portugal
gel met het
Huis van
Naflau.

Adolf van
Naflau ver-
slaaghen.

Geschillen
over ette-
lijke hoofd-
lutten des
Godsdienst
vrouwen Go-
marus en
Arminius.

1608. dende, welke niet alleen de gefànten der Koninghen verdeekenden den
Spanjaert niet te verkorten, maar ook veete Hollants met scharpfin-
nigh hayrklooven getoont hadden ydel te fijf, niet te veel behoefde be-
kommt te fijn. Om defte reeden, onaengeven het dwarsdruyffchen
der gener die 'er teeghenwamment, te doen ooverveeghen, heeft deen Har-
togh van Lerma, die toen in blackende jonfte by Koningh Philips fijn-
de, niet alleen het hoon af fijgh getrokken hadt, maar ook in alle raet-
flaghen doen en laeten was, wonder afgereght in konsten om fijgh in
vrede te handhaeven, en derhalven vreede, dat andere, treffelijcke
glory door 't ufvoeren van heerlijke krijghsdaed en behaelende, hem
moghen oover 't hooft wafden, het grootte gewigt bygebragt. Eerst
dit jaar is Philips Willem, Prins van Oranje, Maurits oudtften broeder,
die geduerende den oorloagh fijgh elders hadt onthouden, en nu 't alge-
meen reght ubruekte, in Hollandt gekoomen. t'Eenent dekmantellij-
nner ooverkoomste nam hy 't beforght, dat ook fijne belanget in het
verdrag van 't bestant wierden waergeroomen; maer daerenbooven,
dat hy, door den luyfter fijner maeghchapp met Vrankrijk, hoopte,
in teegenwoordigheid der Franfsche gefànten, de gefchillen tuichhen hem
en fijne broeders oover 'ts vaeders erfenis noch openstaende, beter te
fulen konnen vereffen: argher duydden 't andere, als of hy waere ge-
koomen, om, teeghen tooghmert en den raedt fijns broeders, de vreede
smackelijck te maeken. Door bemiddelingh van deeven is Emanuel van
Portugal, op wien Maurits, gelijk wy elders verhaelt hebben, om
thuevlik van hunne fuster was muinoeght, verfoent met het huys
van Naflau. In bedrijven van oorloogh is 'er dees tijdt niet uytgete-
reght, daen alleen, dat eenighe, die, omtrent Aerdenboorgh, toeleyden
om 't vee der fteedelinghen wegh te voeren, verlaeghen wierden. Eeven-
ighe Hollandtsche ruytercy van d'ander fijde te ongebonden door den
Duytschen boodem loopende, heeft haere traffe gedraeghen: want ette-
lijke den nagh afgescheyden van d'andere ooverbrengende wierden
door cenen troep gefondhen uyt de beefettingh van Rijnberk, oovervallen:
en onder andere verlaeghen Adolf van Naflau, een jongh heer van groote
dapperheit, dogh die den.foeldaeten te veel wils gaf. Maer van korten
duer was deeez ruyght voor d'ooverwinyaers: want de ruytercy van alle
kanten te peerd en by een gerukt fijnde, is die neederlaeght met een
grooter neederlaeght betaelt gefelt. Dit jaar is ook uytgebroken het fiet
van een onhey, dat niet weynigh te dughten ftoont; fijnde, nae dat
men ter nauwuer noodt de waepenen hadt needergelegt, gereelsen een
geschiul in den oopenbaeren Godtsdienst, dat in fijne beginfchen smeulde,
maer om allenghskens des te heevigher uyt te barften. De Hooghe
Schoole to Leyden hadt tot Hoogheleemters in de Godsgeleer-
heit two manne van uytsteeckende wetenschapp, Gomarus en Armi-
nius, van welke byde den eersten bewercer, dat door Gods eenzich
beflyt was vaeftgefeelt, wien uyt de menschen de saligheyt befochoren
was, wie ten verderwe fouden loopen. Dat volghens dit beflyt eenighe
tot de godtsaeligheyt getrokken wierden, en getrokken fijnde bewaert,
om daer van niet te verwollen: dat andere wierden gelaeht in deegennene
verdorvenheit der menschelijck natuere, en bedawl en in bunne eyghene
misdaeht. Dogh Arminius verbonht in tegendeel, dat Godt een
rechtvoerde reghter, maer te gelijk een seer goede vaeder fijnde, dit
onderscheit tuichschen 't gevalle menschelijck gelaght van eenzichgy het
hadt gemaekt, dat by den genen die van hunne fouden fouden afhaen, en
bun vertrouwen op Chrisfus ficellen, het quaedt fonde quyschelden en het
een-
DER NEDERLANDSCHÉ HISTORIEN. 575

eeuwighge leeven schenken, maer den hardnekkighgen straften; dat het Gode aengenaem was, dat sijn alle menschhen bekeerden, en, tot kennis der waerthe gekoennen sijnde, daer by bleeven; dogh dat by niemandt dwongh. En sy leyden elkander te laft, Arminius Gomarus, dat by dooroeraken der sijnde Gode toecbreeft, en, door 't inscherhen van een noodlot, de gemoederen der menschen verharde. Gomarus daerenteehghen Arminius, dat by door sijne leere den mensch veel opgebloeisfer maekte, dan de Roomsgesindhen met de bunne, en niet toeliet dat men Gode alleen d'eer l het 't gheen daer 't meefel op aenguaam, te weeten een wel gesint gemoedt. Den genen, die naeukeurigh sijn in de boeken der ouden te doorleeven, is bekent, dat d'oude Christhenen den willen der menschhen hebben gelaat een vrye magnost, soo in 't aeneenemen als in 't behouden der leere; waer op de billijcker soo in 't beloonen als in 't straften steunde. En de felsef noghtans hebben niet gelaat al dese goddelijke goedtheit, door wiens genadegeaeve het faet des heyls tot ons gekoennen was, en wiens beschonkede hulpe onfe gevaren gebreke hadde, toe te schrijven. Augustinus is d'eerste van allen geweef, die, nae dat hy met Pelagius, en die hem gevolgh gijn, in geschil geraekwas (want te vooren hadt hy sifels een ander gevoelen) door de hitte in 't betwisten vervoert, het woordt van vryheit of vrye wilin diervoeghe gebruykhe, dat hy 'er eenighe beslyuyten Gods liet voorgaan, welke de kraght der vryheid scheenen om verre te sfoeten. Maer in Griekenlandt en Asien wiert dat oude en eoutighegher gevoelen behouden. In 't Westen heeft de grooten naem van Augustinus veelen tot sijn gevoelen getrokken, sijnde noghtans in Vrankrijk en elders luyden gevonden, die sifhe daer teeghen felden. In de laetere eeuwen, toen de schoolen van geenen Leeraren meer weere maekte, dan van Augustinus, wiert 'er tuschens de Françïškaner en Dominikaner Monniken langh betwist oover den sin van dien Leeraren, met onderfoek wat de reghte maniere moghe fijn, om, 't gheen in sijne schriften met elkanderen scheen te sfoeten, oover een te breghen: en ook de geleerdtte der Jesuiten, die veel arbeids deenden, om den knoop met een naeuurkighge spitsvindighheid t'ontbin- den, hadden't, toen men te Roomte aenkleaghde, quadoet nogeogh, dat 't vonnis tot hun naeole ont McGillinghen. Maer Luther, 't hoop de Protestantanten, uyt een Klooster gekoommen, dat, gelijk het den naem droegh van Augustinus, ook sijn gevoelen volghhe, begoito, sijn ftuk opvatende, 't gheen deese nogh van den naem der vrye wil hafte oover- gelaet, t'eenemael uyt te roeeyen: 't welk Erafmus soo feer teeghen de borst was, dat hy, hoewel sijne andere dinghen goedtkeurerende, of met stiltwichen voorbygaende, sijn noghtans hier teeghen kante: door wiens bewijssredeen Philippus Melanthon, Luthers meedehelper, soo verre bewooghhe wiert, dat hy sijn voorigh schrihen heeft verandert, en hy Luther, gelijk veele willen, of, 't gheen vaft gaat en blijkt, by de Lutheramen met sijn raedt te weegh gebragt, dat men de teelinghen van die harde beslyuyten, die aller voorwaerden verworpen, liet vaeren; soo noghtans, dat men van 't woordt vrye wil meer afhixh had, als van de sjeck selve. Maer Calvinus, de voorganger van het ander deel der Protestantanten, die in ditgeschil aen Luthers eerste woorden bleef hanghen, heeft se met nieuwe hulpreeden onderfeente, daer byvoorhehende; 't gheen Augustinus niet hafte aengeroer't, te sfoeten, dat het waar en eaeligh-mackende gelooof alltijds duerde, en niet verlooren kon worden: dien volghens, dat die sijn bewust waeren sylck een gelooof te hebben, ook nu alreeds van eeuwighge eaelighheit waeren verlekert: ook ontken-
576 HUGO DE GROOTS SE EVENTIENDE BOEK

de hy niet, dat de ondertusschen in fonden, hoe swaar die ook waren, kunnen vervallen. De hardigheid van dit gevoelen wierdt van Beza, te Geneven, van Zanchius, Ursinus en Piscator, in Duuytschlandt, nogh strenger gedreeven; die dikwils soo verre ginghen, dat fe, 't gheen andere forghvuldighehadden vermijdt, by wijlen oopentijck leerd, dat ook sefls de noodwendigheh van 't fôndighen van d'eerfê oorfaack af- quam; 't gheen den Lutherîchen oovervloëdighe stofâs gaf om d'andere te bechuldighen, behalven dat het fusk van 't Avondmael des Heeren eenen nieuwere oegst van geschiellen leeverde. By de Hollanderhs hadden men in 't begin van de veranderinck des Godsdienstts te veelonleede om over die dinghen te twiiffen; soo dat men elkanderen, hoewel verschillende in gevoelen, lichtelijck met gelijcke billîjkheh heeft bejeeghent. Maer dannier neer veelde jongheleydten, uyt de schoolen van de Geneesfîche, Paltsfîche en Naußaußche Leerâeren koomeende, gestelt waren om de kerken hier te Lande t'onderwijzen, en hun getal begonden te merken, en 't nu tijd hielden te fijn, om 't gheen se geleert hadden tot een wet te maeknen, soo verdenfe om den genen die men wif van hen te verschillen, uyt de kerke- nachterne dienten te houden, of, toegelaeten fijnde, uyt te flyten. Hier teeghen viel men daer nae dâcáks klâigtigh aan de Staetten, betuyghe- de, dat de leere voor deeken op verscheyde plaetten oopentijck en vrye- lijk was geleert; in Gelderlandt van Anaflasius Veluans, in Vrieslandt van Gellius Scnecans, 'tUitreghht door Hubert Duyfluyhs, in Hollandt door Holtmannus, Clement Martensfoon, Herman Herberts, en andere; tot dat de twee, te vooren genoemt, Gomarus van d'ecene, Arni- nius van d'andre fijnde, sefys in de schoole tot Leyden, hebben begunn hen elk hunne stellinghen vâlt te maeknen, en die van andere te verfwaeken. De geschiellen der meesteren maekten allengsken indruk op de jeught, en nu reede wierden andere predikanten in Hollandt in de partytchap ge- trokken. De Staetten vonden geraedts verwijnderingh voor te koome, en den Hoogh Raedt te belafaten die twee Hooghleermansters te hooren. Nær eenen langhen fritjdet seche 'er niets dienstigher, dan 't gehandelde in dit gesprek in stille te sмоoren: 't gheen echter niet beleerte dat het gevoelen van d'een en d'ander niet krâgtigh doordrong: dat van Gomarus behaeghde den predikanten wel meefst, als 't gheen by de meesten was aenogenoem; maar dat van Arminius meeft alle de magiftraeten, als betf ooverenkomende met het begrip des volx. En hier uyt rees noch een ander geschi, naerden deëf verftonden, dat het oordeel oover kerckelijke fäeken was een gedeelte van de maght der ooverheid, gene, dat kerckelijke fäeken in kerckelijke vergaederingen moeften verhandelt worden. Boovendien verfchafsten noch meerder stof tot kraecele twee boexkens, 't eene, náe 't voorbeelde van de Palts, in Ne- derlandt gebruykt, om de kinderen in de godtâfelichheid te onderwijzen; 't andere behelstende de belijdenis der Gereformeerde vergaederingen, eertijck ingestelt ten tijde der heerlichhe des Koninghs van Spanjân. Want niet leeren langh het gevoelen hadden d'Algemeene Staetten, op 't ver- fook aen hen gedaan, van een Synodo, behaande uyt de predikanten der seeven Landfêchappen, te beroepen, fultx toegefânten met deëf voor- waerde, dat die twee boexkens in dit Synode fouden ooverfien worden náe 't rightsfour der H. Schriftuere. Die 't met Gomarus in deëf verschîl- len hielden lieten sigh vaeligtijck voorfâden, dat dit bestefcken was door de konftenaeryen hunner partylîngen, asom hier door de fockers van nieuw- wighed eens de leue te geeven, daerfe nae konden werken: met eonen prijende de gewoonte, daer men sigh t'allen tijde soo welhadt by bevönden,
DER NEDERLANDSCHE HISTORIEN. 577

den, dat men de banden der overeenstemmingh niet lichtelijk verbrak-
ke. Want dat anders de gemoeders van 't gemeene volk wierden van
een gefcheurt, als een yder zin eyghen goedtdunken precidikte: waerom
fe ook oordeelden, dat het onbillijk en gevaarlijk was, yemand tot den
kerkendient toe te laeten, ten iY hy die twee boekens hadt onderteekent.
Maer die aen de dijte van Arminius waeren, verfonden, dat aenffrif-
ten van menchen te twijfelen niet ongeoorlooft was; dat men fich over
een faek van foo groot een gewigt niet wettelijk hadt beraed, toen in
d'eerfte tijd der Reformatie alles, gelijk het gaet, in rep en roer was;
nogh ook daer nae, toen de Regenten der Republieke de handen met den
oorloogh vol werx hadden. En het voorwaer veel beeter met de Christen-
heit gaen foubde, indien men geene of immers kortere formulieren gebruik-
te. Ook wierd 'er tot Goude uytgegeeven een kleyn boecken, begrij-
pende niet dan weynighe geloofspunten, en metgeene andere woorden,
as die de helytighe blaederen felve voorfchreven. Dan fftra quaemen
uvt het andere gefchach luyden te voorfchijn, die deelen vondt oopent-
ljik verfoeyden, en leyden, dat 'er geen gevoelen foo gruwelijk was, dat
men met fulke woorden niet foubde konnen bewimpelen. Dat die cenvou-
digheit oover een quam met d'eerfte tijden der Christenheit, toen het
quaedt nogh onbekent, en geen hulpmiddel noodigh was; daer nae toen
elke eeuwe haere dooelinghen baerde, hadt men manieren van spreeken
bedacht, om d'afgedwaelde uyt hunne schuylhoeken te lighten. Invoe-
ghe dat d'eene dientbaerheit noemde, 't gheen d'ander vreede heette;
dat d'eene vryheid heette, 't gheen d'ander verwarringh van faeken
noemde. Soo dat d'oneegheheden weederfijts onder schoone tijtelsaen-
ielaten, om metter tijd naemen voordt te geeven aan groote vyand-
schappen. Uyt Oofter is Mateliefs weeder rhuys gekoomen, nae een
gelukkighe verrichtingh van faeken, en die buyten twijfeli onder d'oorfae-
gen weesl fijn, waerom de Spanjaerden Indien niet heeft willen 't geval
der waepenen onderworpen laeten. Hy was uyt het vaderlandt gevaa-
ren drie jaeren en drie maenden te vooren, fijnde de Lente toen reets te
verre verloopen, om de jaerlijke Zuydewinden onder den Evenaer, die
op de kuften van Afrika doen vervallen, te mijden. d'Oorloghsbevee-
len hem meedegegeeven waeren meeninghvdigh en van gewichte: maar
't scheepsvool weederfreesde fijnen laat, daer teeghen morrde, dat men
hen tot geen krijgsdienften hadt aengenoomen. d'Opperbevelhebber der
vloote, yverigh genoegh om eerete behaal, heeft d'andere hoofden door
glory, 't gemeen door hoop van buyt bekoort, aenspreekende nu allen in
t gemeen, dan weederom, nae dat figh de gelegenheyt opdecde, elk in
t befonder, gebruiktynde ten dien eynde aentroostiinghen geright naer
yders aerde. In Indien gekoomen fijnde, naemen fe eenighe Portugijfsche
scbeen, of welke de Portugijfen in den handel gedient hadden: maer
de scbeen, die den Wilden toebehoorden, fijnde hun buyt gefonden,
on daer door des te dieper in hunne gunst te geraeken. Aen de linker
velrughe van de Golf van Bengala leght Malacca, ter plaetfe daer Suma-
tra't vaftelandt van Indien ooverchaduw, fijnde een groot eyland, daer
van afgreffeden door d'fraet, die fy Cincapura noemen. Niet verre
van daer is geleegehen Itor, welkers Koninghen ook eerfijts Malacca be-
heerfht hebben. Maer nae dat de Portugijfen in die geweefen fijn ge-
koomen, hadden fe aldaer, gelokt door de gelegenheit der plaetfe, een
kasfeel gebouwt, begrijpende binnen een vierkante muer eenen bergh,
en foo veel plaat als hen genoeghscheen om huyten te bouwen. Allengs-
kens hebben fe ook beginnen byuten te woonen, en infonderheit over de

Mateliefs
Weeder-
Koomt y	Oofter, nae
Een geelukki-
Ghe Verrigh-
ingh.

D d d d

froom;
168. Itroom, geleegehent regchter fijde; deeffe gebouwen wierden ook; ter plaatse daer op ftraat flaan, met een muur befoooren. Hier uyt is ge- reeften eeuwighe vyandichap tuschen de Koninghen van Ihor en de Span- jaerts, en dienvolghens d'eerfte bondtgenootichap met de Hollanders. Op dees tijd regreenden binnen Ihor vier broeders, van welke Jan de Pa- tuan, den oudften, d'andere in heerschapp, maer Sabrangh hen allen in verfand en nijverheid te booven gingh; een man ftaeghwackende om het fijne te befooerhen en voort te fetten, teeghen de gewooonte der meef- fte Koninghen in Indien, wien geene andere forghen dan vrouwen en wijn, en andere weelsten, die meerbaengenaem voor 'teegenwoordighe als voor 't toekoomende fijn, ter harten gaen. Matelief hadt tot herbe- legh van Malacca meer moets als krachtgen: want tot verdaedigings van kafeels en der steede lagh daer binnen Andreas Furtado, een vermaerft soldaat, en met hem omtrent drieduyfent mannen; dogh ten meerendeleele Indiænen, om dat een goedt getal Portugijfen waeren van daer gevaeren, tot verfcheerings der scheepen, gefonden nae Sina. De Hollandfche vloot, belaender uyt elf scheepen, hadt op veertienhounderd menchen. Wefhalven hy, om fijne maght te verterken, onderfiant verlooght van de Koninghen van Ihor, flyytende met hen een verbondt, datfy't landt, de Hollanders de ftadt fouden hebben, den buyt oover en weder gelijk- gedeelt worden. Het eerfte befooehten gefchiede uyt de scheepen, en daer nae van de kleyne cylanden, geleegehén voor de ftadt. Waer op het leegher wierdet needergeflaeghen ter regchter fijde op de fstrandt: en de voorftadt oover de froom, die genoeghe te houden was, feer voorbae- righ verlaetten wordende, en de brugh afgebrooken fijnde, gefchiede al de teegenweer uyt het kafeel, en de werken geleegehen aen het kafeel. Dus was 't den Hollanders veyligh een andere brugh oover de froom te flaan, en de ftadt van aghteren, als ook 't klooster gebouw on den bergh, in te neemhen, en in korten is men ook aen d'andere fijde op de fée gekoomen. Dies Matelief hier en daer op bequaeme plaetten fchan- fen deede maeken, en 't bolwerk, 't welk Furtado maer onlanghs te vooren aen 't kafeel gevoeght hadt, door 't gefchet om verre wierp; maer naejen het landt moeraflig, en tot graeven onbequaem was, heeft hy houte toorentjens, gevult met aerd, en hout van afgekaste boomhen, gemerkt juyst daer omtrent veel tuynhen waeren, naejen aen 't kafeel gebragt, en alfo in die ruwe landen in 't werk getelt de kunften ge- bruykelyk in de Hollandfchen oorlogh. 't Is nauwelijck te geloooven, hoe weynigh of by nae geenhen dienst men in dat beleggh trok van heton- deertant, 't welk de Koninghen van Ihor en aheere naeberighe Koning- ghen gefonden hadden. Voor eerst leverden de niet uyt het beloofde getal; ten anderen ontbrak het den foldaten soo wêl aen gehoorafsmeht en onverfchrakte moedt, als aen eervaeren, en fe verlietten niet alleen, op elken uytval, maer ook op yder schoot, terftont met de schrik in 't lijf hun- ne poten: waer uyt toenemaels wêl duydelijk d'ondervingh heeft doen blijken, dat de Portugijfen in 't ooverheeren dié volken veel eer buyt dan feghe veroovert hebben. Dogh de Hollanders, belaeden met den geheelan laft der oorloeghe, raekten door onvoorfiene toevallen, en niet min door 't afmatten in ooverwaeren arbeidt, als doore ongemakken van reehe by nagh, aen 't minderen. Hoop, om de beleegherde, vry fker in getael, met foo swakke macht door geweld te dwingen, was 'er niet: 't eenighe dat 'er ooverfooot, het uyt te hongheren. Maer 't verder vervolghen der beleegheringhe, die nu vier maenden hadt ge- duert, wierden hen verhindert door 't aenkoomen eener vloote van Goâ, onder
onder den Ammiraal Don Alfonso de Castro, 's Koninghs Onderkoningh in Indien. Deëse betoont in veertien galeoenen, vier galeyen en veertien caraveelen en suften, ophebbende dreeduyfent feevenhonderdt soo Portugijsen als andere landtaederen uyt Europa; en omtrent gelijk getal Wilden in hunnen diëft. Hunnen laft hieldt in, als naemals uyt gevanghene en brieven is gebleekten, de plaëten, op welke de Hollanders waeren gewoon te handelen, vyandtlik aen te taften; te weeten, Achem, Ihor, Paham, Patania, Bantam, en Ambôna. Gekoomen sijn de dicht onder Achem, voorderen s' den Koningh dier ftaat het betaelen der onkoften hunner vloote, het overleeleveren der Hollandéren, en te duldten 't bouwen eenes kaftels, als quam het hen toe door reght van see-ghe. Maer hy, vertrouwende op sijne waepenen, en de werken, waer meede hy, volghens 'ontwerp der Hollanders, de seekuft hadt verterkt, floech alles in de windt. Een der felver nochtans hebben de Spanjaerts overweldight: maer sijn met verlies daer uyttgeflaeghen, en darden niets verders onderneemen. En hebbende te gelijck verlaen het beleggh van Malacca, spoedend s' figh derwaerts, om, sooö kondende, de leedige scheepen en den vyandt verftrooyt te lande toöovervallen. Matelief, gewaarhwaht door uytgefounde op kundtsghe, is hem voorgekoome, en heeft, hoewel hy noegh maer een niewlingh was in den oorlogh, voldaen de pligt van een braef veldtooverf. Hy beforghe eerft dat al het leeghertuygh en 't gefchaft wierdt, schep gebragt: daer nae de soldaeten van Ihor, en belaftte vervolghens de Hollandtsche, nae dat yeer veerst van daer was, voor d'andere te trekken in de schanse, die op strandt lagh. Een gedeelte der troepen was nu reets scheep geegaen, anderfondende noch aen landt, toen uyt Malacca eenen geweldighen uytval gefchie-de: maer de vyandt te rugh gedreeven sijnde, teuen sijne voorts met ge-mak binnen boordt. Soo haëft de vlooeten elkaender in 't geefhut kreegghen, begondene schuttergvaer te houden, mijndende de Portugijsen 't geveggh, om dat de windt hen nae Sumatra en van de vyandt af recijve: 's Ander- enlaeghs's morghens de windt van Sumatra afkoome, belaftte Matelief, dewijl hy bevroede dat de vyandt op hem foude aenfetten, de ankers te lighten. Maer een sijner scheepen, genaemt Naufler, niet konende het anker uyt de grondt lighten, en te langh waghentende met de bouwen te kappen, is van twee Spænische oevervallen, en in brandt geteecken. Dit gevaer front gescheopen de brandfightscheers meede te sleeten, foöfe niet door de galeyen hadden onaft geworden: welke foort van onderfand de Hollanders onbrakte: diesë, door geweld van roeyen, de vlam, die nu reets gevart-had, sijn ontkoomen. De Hollandtsche scheepen, Middelburgh en Oranje, hadden ook alle weer gedaen om hunne brandende te redden: maer de windt hen schielijk ontvallehen, was hunne vaert gebrooken, en fy felve wierden aengefacht van drie scheepen, gevoert door Alvaro Carvalho, Enrique de Norinha en Duarte de Guerra, Portugijsche scheepsoofhoofden. Welken onder elkaender verwart fijnde Mauritius, een ander Hollandtsche, in brandt geefhoote heefft, waerderd wel Duarte en Carvalho met hunne scheepen, maer ook neevens hen Middelburgh, vernietlij gvaerden. Dogh Matelief, sjende Norinha slæghs met het scheip Oranje, setten 'er met sijn Ammiraelscheip op, en matte het af met scheiën, tot dat het scheip doornaegelt sijnde, in teeken van oovergeve, de vlangh freeck. Hy echter darde de Portugijsen, die sijgh nu gereet maakt en om oover te koemen, niet inneeemen, bedught, dat het scheepsvolk, terwijl de vlanggh noegh hacelijck front, hart en handen tot root moght wenden. Invoeghe hy, oordeelende het scheip nuin D d d d i j sija 1608.
fijn geweldt te hebben, en belaftende met schieten op te houden, telfve met een touw naafleepte. Dogh de kaebel juft breckende, heeft Norinha, tot de sijne ontkoemen sijnde, dical te forghvuldighe en ongelukkighe voor-sightighet te leur gefelt. En toen is er niet verder gevochten, doordien de Spanjaert was afgematt, en de Hollanders figh waghent van niet door de sterke drift vervooyt van den anderen beneeden de vyandt te vervallen: 't Verlies van twee scheepen ten weederfijden hadt de feeghe gelijk gefelt: weefende de Portugijsche grooter; maer swaerder de schae, voor de Hollanders, als swaeker van vloot. Ongelijk was de neederlaegh der men-schen: aht sijn er vermiff uyt de Hollanders: vele van de Portugijsen door schieten, vuur en fce omgekoomen; en niet weynigh, die met de boot den brandt foghten t'ontvlieden, hadt de grimmigheyt van't scheeps-volk, sels f in weerwil van 't bevel des Ammiraels, om 't leeven geholpen. De naeftvolgende daeghen fijn in ruffe, of met schieten oover en weeder doorgebracht, krijghende de Hollanders gebrek aan bufkruyt, en de wrevelmoedigheid van 't bootsvolk, een grooter plaegh, floegh by nae aen 't myuycn. Want naerdien, volghens den artikelbrief, yder niet op de geheepe vloot, maer op fijn onderhebbende fchip alleen, verfekert was, hadden dees, welker scheepen verbrandt waeren, als fijnde met eenen van hunne maendtgelden verfteecken, bedroeft en ver-grant, d'andere, uyt vreëf van gelijk verlies, aengehíft om 't flaen te weygheren. Wefhalven Matelief, om de misnoeghde te stillen, en om te gelijk de fieken en gequetsen te verquikken, en de scheepen te kalfateren, met fijn vloot nae Ibor is geweken, daer hy met de Koninghen gemeenerhandt beraadflaeghde, om de stad teeghen den aenval der Portugijsen te verfkeecker. Naer een maendt verbljvens allhier wordt hem gebragt een blijde tijdingh, dat 's vyandts vloot gefcheeyden was, en ten deecle vertrokkcn, om eenighe weerloofe scheepen te beveyligt: dat'er voor Malacca niet meer laeghen, dan feeven galeonen en drie galeyen. Weraom hy 't scheepsvolk nu met dreyghementen, dan met beloften aengaende, hen cyanfelijk ter nauwer noodt beweegh, soo gunftigh eene geleegeheyt om den vaederlande dienst te doen niet uyt hun-ne handen te laetengo glippen. Matelief voor Malacca koomende, en fien-de 's vyandts vloot, onder bechermingh van 't kaftee, ten anker legghen, diende figh, om den vyandt in vlakke fce te lokken, van deesf raedflagh. Hy sels met fijn Ammiraelschip en twee andere omringht 's vyandts buy-tenite, genomt Sant Nikolaes, 't welk hy, belaftende 't ankertouw af te kappen, met figh swaerdt inlêeft. En houdende sijn kruyt, om de schaerheit, te ræede, schoot hy weynigh, maer fëcker; niet nae be-needen, gemerckt de fêe aldaer niet holgaende belette de scheepen in de grondt te schieten, maer langhs den ooverloop, en daer 't volk dightis in troepeën ftoont. Waer op hy van flonden aan beveal het fchip te enteren, doodslaende al wat hen ontmoete: en niet traegh was maatrooys in deesf laft uyt te voeren; die, soo haeft hen de moedt in 't Flaen aan't fieden geraëkt was, fonder meer om fceepskrakeel te denken, een groote neêrlaegh maekte. Als Matelief 't schip, dat nu geen volk meer ophadt, ten fy mif-fchien eenighe weynighge figh hadden geberght, begerde in brandt te ftecken, indaghight hoe Norinha hem onlanghs was ontspapt, eyliche fëcker hopman men sou't hem in bewaeringh geeven, dogh die quest figh te achteloos: want de kaebels, daer 't aen vâlt waft, gebrooken sijnde, is 't schip weeder tot de sijne gekoomen. Hierentuffchen was de geheepe Portugi-jische vloot, die, om Sant Nikolaes in den noode te redden, de ankers hadt gelight, in fce gefleecken. De Hollanders, verwachtten hen om een tee-ghen
een, en somwijlen te gelijk twee tegehen een te slaen. Een der Spae-
fche scheepen verbrannde; een ander, ophobbende Sebastiano Suarez, gaf
sigh oover. d'Overighe, en reddeloos en vol dooden of gequestten, dree-
ven gints en herwaerts, dewijl het tuifchenkoemen van de naght de see-
ghe fluyte. Uytstekende is dien dagh geweest en de dapperheit en de
voorpoedt der Hollanders, die tegehen 't verlaen van meenightte hun-
ner vyanden, nauwlyk een man uyt de hunne verlooren, dan, die te
heeft op buoy, en te nae aan een brandendtschip koomeende, gêfaem-
lijk om 't te leven rakenet, 's Anderendaehgs 's morghens vroogh deedt
sigh op een der meest befaedhéide van 's vyandts scheepen, waer in
weynigh volk was oovergebleeven, dat sigh ook opgaf. d'Andere waer-
en nae de reede gekere. Matelief, begeerigh ook deefte te vernnielen,
om soo heerlik een seehedaedt te voltsoyen, wierd te rugh gehouden,
yt vreefe van, soo nae by de kuft, niet sefels aan de grondt te raken.
Als hy 'met deefte beraedtslagiingh was eenighge daeghen in bedenen ge-
weest, lâgh hy ten laetsten hoe de Portugijfen selve met eyghen handen
hunne ooverighe scheepen in brandt ftraeken, en genoot alfo met vreugh-
de 't geftigh dier fînnefloof vreefe. De gevanghene die hy hadt fondt
hy aen Don Alfonso de Caffтро te rugh, hebbende op de aenfienelijxte
hoofden gefelt eenigh losgeld, om het onder 't scheepsvolk te verdee-
den, d'andere op deefte voorwaerde, dat in teegenwisselinge der selver
hem eenighe weynighge Hollanders, die te Malacca of elders gehouden
wierden, fouden weedergeleevert worden: waer in hy den vyanden
soo geringh of den fijnen soo hooogh geftach heeft, dat hy 't tien tegehen by
naetwehondert verwifîèlde. De scheepen van de vyandt genoomen heeft
hy verbrandt, om 'er niet meede belaft te fijn: behoudende vierentwint-
tigh fîlcken gefchûts in de slagh veroover. Maer gelijk de faecken hier
treffelijk en nae wenfch liepen, soo quaemen in teegendeel frijdige tij-
dinghen uyt de Molukken. Want nae dat Verhaeghen Tydor aen't be-
fier van fijnen oouden belifter hadt gelaeten, verfoeken eenigh Portugi-
ßen, van daer geweeken nae de Philippijnfsche eylanden (een gedeelte der
geweften beheeracht door de Kaftiliaenen, 'twelk de inwoonders Lufon
noemen) den Landtvooght Pedro d'Acuna onderfant, en verkrighen 't.
Met dit bedingh noghtans, dat de Kaftiliaenen voortaen van gelijken
vryen inganqgh fouden hebben in de Molukken, waer oover voormaels
onder hen twiit geweest is, als wy elders verhaelt hebben; en hier uyt heeft
men niet fonder reedt gelaat, dat de Kaftiliaenen liever hadden wil-
len de eylanden wederom veroveren, als voor eenighentijds beware. Hunne
aenkomft voor Tydor was met ffevenendarighe scheepen, groo-
tete en klycznie, en, om 'er te lighter meefter van te worden, hielpen de
Koningh sefels, die de Hollandsche faecken met voor- en niet van har-
ten gemeent haett. Van daer fijnse voort vertrokken nae Tanmate: hier
krijghen se de fterkten in hun geweldt, en den Koningh, trouw ten uy-
terften voor de Hollanderen, gevanghen. Dees, hebbende 't gevaer al
langh voorfien, en hen meermalen gewaergschuwt, Tydor niet fonder
fterkte te laeten, moest nu de straffe van eensanders misflagh draeghen, en
vertrouwde sigh eerst op de vlught; daer nae aen den Spanjaert, die
hem 't leeven beloosde, en 't overighe deede hoopen. Maer fijne rijken
wierden, nae 't goedtdunken des Spanjaert, verdeeltonder de Koning-
ghen eertiijds fijne nacyveraers: Hy sefs bewaert, en nae de Philippijn-
sche eylanden gevanghen weghevoert. Matelief, als hy de tidingh
van 't inneemen van Ternate hadt vernoomen, gelijk ongeval voor Am-
bona vreesende, waepent een schip, 't welck hy by geval, hoewel niet

Ddd diij groot,
groot, van de vyandt hadt gekreeghen, en sêndt het te gelijck met alle die fîgh in sînne vloot der vêstinghkunnt verfonden dervaerts. Hy sêf sêyl-de nae Buton, een kley enylandt, om op te foeken 't ooverighge der Portugijsche vloote, die, als gefêght is, van Malacca was vertrokken, en fîgh dat pas daer onthieldt. Maer de Portugijsen, op 't gefîght van de vyandt, vervaert voor fêlen, hadden de sîcheepen 'teneen aen 't andere en aen de kûf vaft gemaakt, wêndende al hun gefchut op eenne sijde; en hebbende boovendien fîgh gefet in een bacy, alwaer de vyandt windt en stroom foudê teeghen hebbê. Dan nogh hadden te schanen van boomen in de sîcheepen gemaakt, en pijpen met fandt gevult, om schootvry te sijn. Matelieff, geen middel fiende om aan den vyandt te koome, deedt alle weer om door kley vaertuygh, toegeruff tot branders, 't vuy ûer in 's vyandts sîcheepen te jaeghen: doogh deelê wierden in 't afkoome gekeert door fûften, en ten deele door de windt. Maer den Hollandere, wien by hunne berightspunten was verbooden meer op oorloogh dan op handel te letten, liet de tijdt des jaers niet toe fîgh aldaer langher op te houden, vermits de jaerlijke landtwinden, dienende om nae de Molukken te sylen, nu reets begonden op te sjeeken. Eenighe voeren na Queda, daer de Koningh, om de gunst des overwînnerners te winnen, de Portugijsen in sijn landt hadt valtgehouden. Waerteeghen hem tot een vereerînh wierden gefchonken de Indiaenen, die, onder de vyandt vermenght geweest sijnde, in handen gevallen waeren. En, nae 't bevaeren van andere rijcken is ondervonden, dat de trouwe der Wilden 'teneenmael hadt gewagghelt nae d'uytkomst van de flagh: soo fêer, dat cenighe al ooverleg gemaakt hadden, door 't ooverleveren der Hollandit-sche handelaers, den Spanjaert de vrede af te koopen. Korts daer aen sijn andere Portugijsche vaertuyghen, maer ter koopvaerdvy uytgereedt, hen inproye geworden. Van hier spoedden se fîgh nae Ambôna, daer de inboorlingen, een volk den Hollandschen landtaerdt feer geneeghen, met groote neerfightigheid aan den opbouw van een kaftel arbeidden. Matelieff, achtende dat onder de banden, waer door uytheemîche volken alternaeuwft vereenigheid worden; sijn twee voornaeme, huwelijken en Godsdienst, hadt tot voortfeetgingh des Godsdienss geene onderwijzers by sîgh, volgende de maestchappy in Hollandt hier in niet genoegh de voorlîghtigheid des Spanjaerts, die de Jesuiten voor een der voornaemste werktyughen sînes rijx houdt: maer voor 't ooverighge begeerde hy, dat de Hollanners, aldaer in beestêingh legghende, met d'inboorlingen fouden mooghen trouwen, op dat door voortteeligngh van huyseffinnen de bevolkingh des te gemakkelijker haer begin naeme. Op Tydor was, mits de drooghent, niet te landen, en secker ook niet dienstîfgh, noch eers genoegh in te neemen, 't gheen men flarx daer aen by gebrek van menichen den vyandt foudê moeten bloot laeten. Raedtmaer werd geoordeelt, op Ternate, in welkers Zuydergeweft de Spanjaert een stadt met volkoomte werken gevest, en met vierhondert soldaeten bezet hadt; cenen hock daer teeghen oover nae 't Noorden strekkeende, alwaer het vlekk is, genoemt Malaja, en om 't selfde 't grootste gedeelte der vrucht-ten, met een schanse en bolwerken versterken: op dat de gene, die door de feghe des Spanjaerts van daer op de berghen of nae Gilolo en andere eylanden gevlught waeren, onder 't beleidt van Medesar, soen des gevangelh Koninghs, moghten fweeder in hun vaederlandt koome. De fâck nam gewenîchte voorpoedt, en wanneer het voorgenoomen werk nu in staat van teegenweer gebracht was, beval Matelieff, van daer vertrekkende, de bewaarînh dier plaetse aan vijfenveertigh mannen, hen toc:
toevoghende vijf schepen, om daer omtrent op see te kruyfflen. Met de regenten van Ternate wierdeen verbondt gemaakt, op gelijke voet als voor deeven met die van Banda: houdende boovendien, dat, om het dreycghendte gevare, sy, de noodt fulx vreycflchende, door het teegenwoordighe onderflant, fouden daetelijk bygefronghen worden, en de Hollanders nogh vreede nogh beftant met de Spanjaerts maeken, fonder hen daer in te begrijpen. De acht volken op t'cylandt Machian, die eerlijks onder de regeeringh van Ternate heven, en nu onder de laeverny van Tydor gedrukt worden, tot afval voortflaende, beval hy hunnen prijflijken, danals nogh ontjijden, aenflaghe geheim te houden tot d'aenkoomt van een nieuwte vloot. Hy selfs vertracht met drie schepen en een jagt nae Sina; op welkers gewenschten handel hy langh gevallt hadde. Maer fijn-nde door de Mandorijnen, (dus noet men de Landtvooegdhen) langhen tijdt vruchteloos opgehouden, fagh hy, dat de Portugijnen van Maccao met fes groote schepen en andere kleyn en vaertyghey, op hem afvrenen. Met ongelijke macht, in 't geestte eenes onbekenden landtaerts, klakkeloes fijne aghtbaerheid en kraghten ingevaer te flellen, daght hem reukeloos. Hier by quam, dat de fcheepen, gelijk 't gemeenlijk in langhe tijd en doorgaende reyfens gaet, vervuylt, en, mits de vuylijkehed, fwaer en moeyelijk te regeeren waeren. Waerom hy, verlreken van fijn groote hoop, keerende van waer hy quam, verlont, dat de Span-jaert, in 't doen van eenen storm op de nieuwe ftekte in Ternate ruyter-lijck was afgeweefen. Dogh in tegenden, dat de Koningh van Ihor, teeghen wiev'vyandts troepeen uyt Malakka waeren uytererooken, hebbende selfs fijne stadt in brandt gesteeken, in ongenaekbaere weeghen en bollchen gevlyght was. Dien van Ternate heeft hy onderflant gelofden, dewijl 'er juyst een verfch chip uyt Hollandt was aengekoome. De Koningh van Ihor door brieven fijnen misflaggh voor ooghen gestelt sijnde, dat hy, nae meeninghuldighe waerchuminhen, niet hadt voortgevaeren fijne stadt te verfleren, vogeide hy 'er t'lijner vertroofftningh by, dat in korten flonden te koomen, die d'ongelijken hem aengedaen fouden wrekeen. By Java koome hen te genoectt Paulus van Kaerden, met eeuen fcheepen; een hadt hy 'er in 't beleggh van Mofambique, daer 'er aen de grondt was vafy geraekht, verlooren, sijnde genootfackt geweeft, om de fietoven der fijner, dat beleggh op te breekhen. Maer hy verhaelde, dat hy hadt genoomen een Caracque, dat hy eenighe fcheepen van de vyandt aldaer verniet hadt, behalven andere onder de kust van Bengala. Met Martelief fijn oovergekoomeen gefanten des Koninghs van Siam, en schenken-aejden aen den Prinfe: van andere Koninghen brieven. Hy hadt op fijne weederom reyf by figh twee fcheepen, drie andere volghhen; alle vollen-gelaedeen met specceryen. Op dees tijdt, als de Oostindife maefchappy niet alleen met penninghen binnen 's lands, maar ook van uytheemfiche, en selfs der gener die onder de vyandt fachten, wierdet geftijft, sijnde een koopman van aesfen, onderdaen der Aertschatogh, oover die mischeets beichuldight en in heightenis genoomen, vonden veele andere dienhal-ven figh genootfackt van daer te vlughten. Vrankrijk was meer dan oyt in eenen bloeydenfackt, onder een Koningh, die voor deeven door den schrik fijner waepenen ontaghghel geweeft sijnde, nu was de bemidde-laar des vreedes oover den aerddeboodem, en wiens Koninghinne hem eenen derden foon gebaert hadde. Uyt dat rijk hadde den Heer de Mons, fachen el-gelijk elders verhaelt is, het Noorderdeel van Amerika, naeft aen de flroom Canada, met ertelijke bevolkinghen ingenoomen: maer dewijt fe van daer geene andere vruhtgenooten, dan Beevervellen, waer in ook

1608.
sels de Hollandsen hun deel gekreeghen hadden, is de maetfchappy, de koften 't voordeel ooverweghende, te neer gelopen. Andere noghtans daer ingelaeften fijnde, wierden 'er weederom schepeen gefonden, om de plaetsen by de voorigh de verlaeten in te neemen, die sich te Port Real en te Quebec needergefet hebben, bevindinge dat de lught in't cylandt Santa Croz ongefont was. In Engelandt quam uyt de Virginien tijdingh, dat de vloot aldaer in 't landen geen swaerighet ontmoet hadt, en de vrughten die 'er vallen genoegh waeren om de menschen de koft te gee- ven: maer dat 't gheen in 't ondersloeken der mijnen hadden uytgegroe- ven, niet de moeety weerd bevonden was. In Yerlant hadt den aen- hangh van Tiron, terwijl hy sels tot Roomen by de Paus was, nieuwe beroerten verwekt, en de fterkten en kafteelen naeft aan de fée ooverwel- dight; maer dewijl de weertspannellinghen figh van alle hulp ontbloot vonden, fijn fte met weynigh moeety verjaeght en verdreeven nae hunne ongengaekte boffe Schenen en wildernissen. Spanje, nae dat haer de fée wee- derom ontlooften was, nu reets beginnende de vrughten des vredeste te ge- voelen, heeft noghtans niet neagelaeten, dertien kheepen, nae Indien afgebonden, booven d'ingelaetede koopmanschappen, met krijghsvolk te bemannen; wel weetende, dat al 't gheen yder voor afgenoomen hadt, fulx, quam men tot verdragh, hem voor winft gedyen foud. De Koningh sels, veraaghtende de voorwaerden, welke hy onlangs fijn fchuldt- eyffchers hadt opgelegt, herftelde fijn gelof. Boovendien daght het yder een feldtraeem voorbeeldt, dat hy, nogh in 't bloeyentft fijner Jae- ren, belafte aen fijnen foon, een kindt van drie jaren, den eedtde doen, als erfgenaem fijner rijken. Moorlandt, inmer onruftig, doordien de waerfeggers de gemoederen wifpeltuerigh door bygeloove, naer hun welgevalen, nu gints dan herwaerts flingheren, was thans geschueurt in twee partyfchapen tuschen Abdala en fijnen oom Zidan, jonghfte foon des geweeffenen Koningsh Hamet, maer, gelijk hy voorgaf, gebooren uyt een wettelijk huwelijk: van welke beyde Abdala, weeghens fijnen vaeder Chefi, het rijk van Fez beheerfschende, Marocco, hoewel een treffelijke en feer vermaerde stadt, in korten tijd verlooren heeft; fijnde van de ingeheutenen tot Koningh ingeroeten Mahumet, foonsfoon van Hamet, welke hy echter eerlangh weeder inkreegh. In deefe onfekerhert des reghts tot de regeeringh van Afrika, en terwijl het haeyen by d'een of d'ander der ftrijdende partyen light viel, hadt geen geringh getal roovers figh buyten de Straet mesfier van de fée gemaekt. 't Gerught deefler fae- ke was in Hollandt gekoomen, ten tijde als Spinola figh ontheldt in den Haeghe. Waerom de Staerten, hebbende gehooft, dat een Hollandtich fchip figh by die roovers hadt gevoeght, om niet te fchijnen met fulx door de vingheren te fien, het algemene onheylt te voeden, figh veerdigh toonden een gewaepeende vloot tot ftrafe der felver uyt te fenden, soo maer Spinola hadt willen belooven, dat Spanjen veylighe vaert fode founen: maer hy feyde aar toe niet gemagtigtte te fijn. Het grootte gedeelte der feroovers waeren Engelsche: en verhalens weerd 't geheen 'er gebeurde, dat eenighe Engelsche, onder fchijn van koopluyden, ge- koomen op een Zeeuwich fchip, korts daer aan het bootsvool binnen floo- ten. Op dit fchip voer juyft een Turk, geweest onder de gene, die, nae 't inneemen van Sluys, op vrye voeten geflet fieren, maer die feedert fijn leeven in Zeelandt hadt doorgebracht; dees, beftaende een daedt, die geenfints nae een faaftiche lafhartighet smeekte, doorsteekt twee Engelschen, die by naght, maer aghetloos door den drank, wagh hielden, en verlooft het scheepsvool, dat weederkeerende nae 't vaederlandt, de
oovergebleeve roovers ter straffe heeft oovergeleevert. In Duytſchlandt was op den Rijxdagh tot Reegenſborgh niet gedaen, dan beraedtſlaeght. Dogh de Keyffer, die onlanghs segh haadt konnen verleedighen om ſijne forghie ook tot ſoover de Hollandſche ſaeken te laeten blijken, wierdt ſeſſe ontbloot vaſ ſijne rijken. Want Matthias, willende die heeſschappy besſiften dan verwaghten, en verſmaedende de vadsſighe vaſ Rudolf, heeft 'er niet weynighe in Hungaryen en Ooſtenrĳk gevonden, mifnoeſht oover den teegenwoordighen ſlaet en regeeringhe. Invoiegh deſte hy, een verbondt tuiſſchen diſ twee volken beſvoordert ſeſßifende, en in den haet getrokkken de Hooghduyteſſchen, die, ſpeelende met 's Keyffers naem, de bewintſmannen des rijx maekten, een leegher ter been braght en op Praegh trok, alwaer ſij firoder hof hieldt: maer dewijl't de Boheemers met Rudolf hielden, is men tot onderhandelinge, en korts daer aan tot vreede gekoomen, op voorwaerde, dat het rijk van Hungaryen, voor ſo ſoo veel 't aen 't Chriffendom behoorth, als ſoek de Vorſtdommen Ooſtenrĳk en Moraviën, van nu af aan ſoouden ſtaen onder de regeeringh vaſ Matthias: Boheemen in 't toekoomeende, quam Rudolf fonden manliyk hoir te ſterven. Dogh als Matthias, naeulijx in 't beſfit der ſelver landen getreeden ſijnde, begon van ſeeden te veranderen, van beleeft en meewaerigh barſch en ſtrengh te worden, en den Preſteſtanten in Ooſtenrĳk de oeffeningh hunnes Godsſcienceſt te beneeſen, fijn de harten van hem af, de waepenen teeghen hem gewendt: vallende de Boheemen niet min den Keyffer laſſigh om ſelijke oorſaaeken.
De Zeeuwen bewilligden in de toestemming der andere Landschappen. De swaerigheeden die 't bestant weederbouden minderen. Nieuwe onderhandeling t'Antwerpen bescheyden. De Spaensche verzaken 't teeken van 't ontwerp hen voor gehouden. Nae heevighe betwistinghen oover veele punten wordt eyndelijk 't bestant geslooten. Deselfs punten en openbaere afkondigingh.

1609. De Zeeuwen bewilligden in de toestemming der andere Landschappen.

De swaerigheeden die 't bestant weederbouden minderen. Nieuwe onderhandeling t'Antwerpen bescheyden.
De Spaensche verwojen 't teekenen van 't onwerp hen voorgehouden.

Heevighe betwijfilighcen van wechdersij: den.

De Spaensche, als hen 'ontwerp was voorgehouden, tot teekenen verfoeghe 'tijnde, gemerkt het niet den eyfch hunner vyanden, maer de bemiddeling hunner vrienden, bevatte, feyden dat sulck te heerck was, en verfoeghen ten minften eenen korten tijnde om figh daer op te beraeden: waer op fe voorts te weeghe braghent, dat, de Gefanten der Koninghen dit op figh neemende, de schorflingh van waepenen wierdt verlenght tot het eynde van Bloeymaendt, belovende daerentuichten hun antwoordt oover te leerveren. Wanneer de punten begonden geleeven en onderfoeght te worden, gelschiede in de woorden, die de vyheert vaffheelden, geene veranderigh. Maer de Spaensche, niet konnende verdraeghen, dat de Staeten door de Gefanten met den tijtel van Hoogh en Moogende genoemt waeren, dronghen door, dat men in plaete van dien Doorlughte schrijven foude. De Staeten hadden gewilck, dat de schattinghghelden, by de tuichtenbeyde leggende platte landen in den oorloogh tot nu toe betaelt, om de plunderingh der soldaeten af te koopen, gederende 't beftant fouden blijven. Dit wierdt verworpen, als wyanydtal en onbillijk: want de meest landeryen der Hollanderen waeren geflootten, en betaelden geen schattingh aan den vyand: fy in tegendeel dieper in Brabandt en Vlaendre doorgedronghen. De Spaensche van hunne fijde arbewydden ook, om de belaftinghen, ter oorfaeke van den oorloogh, gestelt op de scheepen, die de Schelde en andere stromen bevoeren, wech te neeman: voorgevende, dat deefce waeren van gelijken ooverblijfleden des oorloghs, die niet alleen hen, maer ook de Francoiiten en Engelschen bevaerden. Maer fy konden niet te weeghe brenghen, dat hier in eenighe veranderigh gelschiede: 'tijnde den Gefanten bekent, dat Zeelandt van geene fijcke grooter afkeer hadt. Echter gaf men hen hooph, dat, nae 't fluyten van 't verdragh, dit punt, door minnelijke onderhandelingh tuichten de koopluyden, gevoeleglijcker foude konnen afgedaen worden; gemerkt de Spaensche felve figh beroemden, dat het in hunne handt ftoond, die belaftinghen te doen keeren tot fchaede der gener diefe voorderden. Allerlanghilt en heevigh heeft men getwilf oover den Indifchen handel, welken de Staeten hadden gedreven, dat in klaere en naekte woorden behoorde uytrgedrukte te worden. Richardot feyde, dat 'er om veelle reedenen, welke den Staeten niet en rakten, Koningh Philips aengeleegen was, dat sulck niet gelschiede: dat anderfints, op dit voorbeelde, ook andere volken de vrye vaert fouden begeeren, dien selvs Vrankrijk nogh Engelandt, als hen toegestaen, maer op eyghen gevaer, gebruykten; waerom hy gedoooghde dat 'er beftandt gemaakt wieerde, fonder uytrluytingh: maer den handel wilde hy bepaelt hebben binnen de landen, welke Philips in Italien en Spanjen befat, feggende dat
daer buyten niets konde worden ingewilligd. In plaetsen noghtans, die niet onder sijn heerschappy behoorde, daer soute hy dien van Hollandt 't drijven van hunnen handel niet beletten; en echter dit niet opeenstellig onder de punten van 't verdragh gefelt moest worden: dat het genoegh sijn soudde, indien flinx in de geheyme wierdt geflotoen. Hier op heb- ben de Gefanten geantwoordt, dat se in dit voorstel vele faeken vonden, waer toe de Staeten niet souden te beweeghen sijn: want dat ook ymante uyt de landen sijner heerschappy te weeren, flinx 't eenemal vyandtlyk was: en dat de Hollanders, fooe se vrughten des vreeses derven moes- ten, 't beft dier landen liever met de waepenen betwisten souden. Dat boovendien men sijn niet seer vertrouwen konde op punten, die, in 't hemelijck geflotoen flijnde, niet ter kennissie van al de werceltequamen. En dat 't gheen 'er geefhte wierdt van Spanjen en Italien, buyten twij- fel al te enghen bepaelingh was, aengelien de Spanjaert tot op deelen dagh toe niemandt de eylanden gleeghen binnen deatraet van Gibralter, nogh ook eyndelijck de Kanaerische, nogh de geheele kust van Afrika, geflotoen hadt. Waer op fy weedereom voeghden, dat de Hollanders Jelfs geduerende den oorlogh niet op de vergeleegheden en nieuw ontdeekte landen, faende onder de heerschappy van Philips, gevaeren, jae ook hier van in de vreeschandelingh aifant gedaen hadden. Datse niet behoordten meer door bestant te eyfchen, alsie of door de waepenen verkreeghen, of door vreee te hoopen hadden. Dat Philips niet gefint was den han- del in Indien 't haelchelijck geval der oorlogetheonderworpen: dat de faek der Françoisien en der Engelschen seer ongelijck was; dat van der wey- nighe scheepen en ter fluyk voeren, de Hollanders geheele vlooten der- waerts fondon. Voor 't overighe scheenen fide dit te fillen bewilligen, dat in plaets van Spanjen en Italien geheel Europa soute genoemt won- den, en soo men geen gevallen hadt in geheyme punten, begeerdene de opeenstellig verdragh soo ingefelt te hebben, dat 'er 't woordt Indien uytgelaepte wierde. Nae dat het ontwerp van dit punt meermals was vernieuwt, om daten 't gheen deefse hadden opgefeilt by geneniet wierdt aengenomen, en de Spaenfche Gemaghtghede met d'Aertshartoghen eerft door Verreyken, daer nae door Richardot hadden geraedtpleeght, is ten laefsthen op deze woorden geflotoen: De onderdaenen van Koningh Philips, der Aertshartoghen en der Staeten, fullen, geduerende 't be- flant, alle vriendschap onderhouden, sonder der onbewyl, door den oor- logh aengedan of geleden te gedenken. Hen fae wy oover en weeder te reyfen en onderrlingh te handelen, te lande, ter see, en op de stroomen: 't welck noghtans de Koningh van Spanjen verflaat te moet en, bepaelt bij- jen binnen Europa, en andere plaetsten die door sijn toelaetent, onsijdighe volken sijne vrienden en bondtgenooten, tot noogte sijn oopengelaetent: dogh in de landen, sfeeden en haevielen, buyten de gefeyde paetlen fy niet geoorloft te handelen, sonder daer toe alwoorens verlof verkreeghen te heb- ben. Dogh fullen Philips, sijne bewindtshyden en onderdaenen hennet beletten ook aldaer met andere Koninghen en volken, die hen fullen wil- len toelaeten, handel te drijven, noogh ter dier oorfakse den Hollanderen of de den Hollanderen den handel hebben uytgefelt, eynige moeijlijk- heit aen te doen. By deefse woorden vonden de Gefanten de Koninghen geraedt ook te voeghen de naevolghende: Naedmael 'er tijdt van noo- den is, om hen, die sijn met hunne scheepen en maght buyten de voor- seyde paeten bevonden, het fluyten deefseverdraghs te verflindenigen, neene het beflant in die gezeffen niet eer begin, dan een jaar nae deefen: ingeval de tijdingh voor die tijdt aldaer aenquam, hadden sijn de een en d'ander
DER NEDERLANDSCHE HISTORIËN

1609.

d'ander t'ontbouden van wyandtschap. Indien nae 't uytvande des jaers eenig geweldt gepleeght is, worde de schaede goedgedaan. Teeghen dit bygvoegheh wordt lere de Spaenfche dapper, soo om dat het Indien, niet min als of 't met naem genoemt ftont, door taetelijckhijiken, uydrukte, als om datfe begerden, dat wel de goederen, in die gewelten genoomen, waeren se nogh in weesen, wierden weerderom gegeven, dogh niet het moorden en branden gewrooten: lichte fy meer geneeghen tot wreedtheeden, de Hollanders goed- dan bloedt-gierigher. Ten laesten lieten se 't vallen, maer met fulk een gelaet en woorden, als of se verplonden hen ongelijk geschiet te sijn. De Gefanten, nae 't afdoen deeffe faeken, door afgeveerdige poften ook de meeninghe hunne Koninghen ver- staden hebbeende, deeden aen de Staeten, verlooght om sijn tot Berghen op den Zoohe to laeten vinden, oopenigh hunner verrichtingh: hen biddende, datse, sijn vernoeghen met de faeken en de treffelijke voor- deelen daer in booven alle hoop bedonghen, de woorden niet al teene- keurigh souden ooverweeghen; dat ook hunne Koninghen fulx gerae- vonden; en ten eynde aen hunne verfekeringh niet gebrake, van zelfs beloofden, soo de Spanjaert hen den Indifchen handel gewel digherhandt bekommerde, den gedaeten ooverlaft als schendingh van 't bentant te fullen wreeken. De Staeten, nae eenighe beraedtlaegingh, fonden nae Antwerpen de zelfde gefanten, die oover de vreaedhandelighh gelaaten hadden, behalven datse in plaets van Nikolaes Berk, van Uitrecht, Kornelis van Renefte koosen. Hunnen laftt hieldt in de ooverrighe pun- ten af te handelen, en de duysterheit daer in gevonden, soo veel hen moegelijk wære, klaerder uyt te leggen. Om 't bentant voor twaelf jaeren toe te staen wilden de SPAENfche gebeedhen fijn. De grensplaetfen, op dat niet, met oover elke in 't bentant te haefelen, de strijdt te langh moght dueren, heeft men goedtgevonden voor als nogh dus van een te scheyden, dat yder foute behouden de Landtsfappen en steeden die hy befat, en 't platte landt de steeden volgen. Den handel belanghehende, is men, booven de punten hier te vooren ver- haelt, ooverkoomen: Datz een in des anderhen landt geene swerde- liden draegehen fonde, als of de ingezeenten of de vrienden die de minfte betaelden. En op dat de reyfende met geen misdaandt van Godtsdienst be- waert wierden, is dien van Hollandt toefegaen het selfde, dat Ve- lasto in een geheym verdrageh den Engelfchen belooft hadt. Deszeepehen des anderhen tot dienf van den Lande aente te houden, of 't reght van band- opleeghen, ten fyvolgens 't voorfchrift der wetten, te befluyten was verboden. Ook beramen de men veelhe punten raekende de faeken van befondende, die veel eer naer vreede, dan naer bentant geleecken. Den ge- vangehen hadt men te ontlaen fonder losgeled. Den tijdt van twee- veertigjaeren bewaert hadden de genen die aen 'euen en 'eand der fijde geweest hadden tot verjaerings niet naedeeligh fijn: nogh ook de comiffen uyderprooken teeven ongehoore inreghten. Van roerende goederen, genoote vruigten, en dooredaene schulden fonde geene vergoedighhe ge- schiedhen. Vffe goederen fonden van floncken aen wederkeerden aen hunne voorigh eygenbaars, en ook aen de Geestelijcke faemeninghen onder 't gebiedt der Aertsbroetgheen, fonder maght noghtans van die te mooghen verweem- den. Dogh in plaets de verbeurtgemaakte goederen, die verkocht waer- ren, foute men betaelen de renten, gedaante de jaeren van 't befant, en voor de men tot gemeene werken hadt aengeleght, de waerdy. De landtsgoederen verkocht om schulden foute men mooghen losfien binnen 't jaer: soo noghtans, dat voor de verbeeteringh beboorlijke voldoenighhe

E e c c i i j

ge-
geschiede: 't welk echter in de buyzen binnen de steeden geen plats sou-de grijpen; maer die worden verstaen aan de koopers te verblijven. Voor aanwassen en meyren, gedrooght en bedijkt op koffen van befondere, soude men van gelijken niets uytbreken, ten ware op de landeryen eenighe be-laatvng was ingevoer. 'e renten in voortijd en de landtgoderen ge-fliet, soute de breukkaemer, soo langh die onder haer geweekt waren, op sijgh neemen, niet den ouden eyghenhs. 't Strekte ten lyullivan der Republïjk, voor de Vorften van Naffau, als een huys, 't welk foo uyt-steeckend veel tot de vryheit hadt gedaen, met naemhe forghete dreaghen, niet alleen om wederom aan het hunne te koome, maar ook om niet bekommert te worden om de schulden, welke hunnen vader feedert de tijden van Alva hadt gemaakt. Het maeken van uiterfde wilte tusschen de onderdaenen der beyde Staeten soude vrystaen, en de onderftingen der naebeleende, gedaen uyt baet der partyschappen, van geen werde fijn. In de steeden, welker regtsghebied, uyt kraght van dit verdragh, aan befondere moeßte weedergegeeven worden, fouden des onaangeneide Staeten van deeq, de Aertshartogen van gene fijde, eeven als voor deeqen, de magiftraeten fpellen. En niet min voorfichtig was dit, dat ook het befiant genieten fouden, die, uyt vreese voor onheylen der oorloge, byten de Nederlanden geweeken, elders wooninge gefoght hadden. De meefte deefer punten hadt Oldenbarnevelt op 't papier gebragt; die, nae dat hy hadt gevreeft dat of in yder bedrogh van gene kant moght schuyn, of voor uyttagh wat liynen vaderlande foude voordeel geveen, een wondere voorfichtigheyt in 't opftellen der woorden gebruykte. Tot meerder ge-ruthheit dienden deefe beschuttinghen, dat scheepen van oorloge de kulten en haevenen d'een des anderer nit fouden aendoen, fonder voorvaerghe ver-lof, of ten fy genoodtaect door onweeder. Nieuwe fterkten te bouwen was verbooden. Om de rooveryn te lande en ter fee te weeren beloofde men elkaer gemeenheband te helpen. Oovertreedinghen der befondere, begaen teeghen dit verdragh, fouden gewrooken worden aan de pleeghers der selver, daer die begaen waeren, of ter plaatfe hunner wooninge: maer onder dat voorgeeven nit geoorloft fijn 't befiant te breeken. 't Dverdragh fouden de Staeten bekrachtighen, als ook Philips en de Aertshartogen, foo voor ben als voor hunne naekeomelinghen; de Staeten en d'Aertshartogen binnen vier daeghen, Philips binnen drie maenden: fy hadden yder voor sijgh zelfs te belooven niets frijdigh teeghen dit verdragh te fullen doen, of te gedooegen dat'er yets frijkahs teeghen gedaen wierde, 't fy fulx door rechte of flinghe weeghen ondernoomen wierde: dare de mandt der hunne dit beeftaen, daer op foude terfleyt recht en ftraffe vol-ghen. En dit foo veel aengaet de oopenbare punten. In 't hyemelck hadden de Spaenfsche, die daer op hardt aenhielden, door toedoen der Françoysen dit verkreeghen, dat in de platte landen van Brabant, die onder de Staeten moeßten overgaen, en waer tot nogh toe de Roomfche kerkfeeden waeren gebruikz geweest, aldaer in den Godtsdienst geen ver-anderinge geschiedhen fouden. Dogh de Gemaghtighe de Staeten hadden van de Gelanten der Koninghen ontfanghen een schriftelijke verklareringhe, dat de Spaensche Gemaghtighe meermaels hadden beleeden, dat in 't punt raekende den handel Indien was begreepen; dogh dat de Staeten hadden bewilligten, dat daer van met naeme geen gewagh gemaakt wierdt, fulx was gefchipt op 't verfoek der Gefanten, die beloofden, dat de kracht de felfe fijn fouden: daerenbooven, dat de meeninghe der Staeten soode-ngh was geweest, dat alles wat de Spanjaerts in Indien teeghen ben fouden hebben ondernoomen, fy teeghen de Spanjaerts fouden onderne-
men, en dat, soo de bondgenooten der Hollanderen in die geweven werden aangetaft, ben te bechermen niet te eghen 't bestant soude strijden: dat binnen de grenzen der Staeten werden betrokken de Baronnye van Breedaan en het Marquisaat van Berghen op den Zoom, met de gevolgen der stadt Graeve. Van d'ander zijde hebben de Gemaghtighde der Staeten, op verzoek der Gefanten van Vrankrijk, verklaert, dat, onder de gene die weederom in 't best hunner goederen fouden treden, moesten gereekent worden de erfgenaemen des Prinsen van Epsinoy, die eerstijds de zijde der Vereenigde Staaten hadt gevolgd: en dat, ingevallie het huys van Ligne tengeleght in 't weedergeven maekte, de Staeten daer teghen den huys van Epsinoy fouden toewijzen de heerlijke goederen van Waffenaer, in Hollandt, tebeboormente dien van den huys van Ligne. Dit wierdt gedaen ter gunfte des Heeren van Rhofny, wiens gefagh dat pas in Vrankrijk oovergroot was, als fijnde bewinsman der geldtmdelen; want fijne doghter was gehuweld aan den huyse van Epsinoy. 't Verdragh is geflooten den neeghenden van Grasmaendt, op welken dagh, door middel van bestant, op hoop van vrede, wierden noodergeleght die waepenen, welker roem en luyster rechts geheel Europa hadt vervult, en die nu tot in een tweede wereldt waeren doorgedronghen. Terftont daar aen gefchiede de geftaedigingh door brieven der Aertsharoghen en der Staeten, en d'ooopenlijke akkondigingh tot Antwerpen, met uytteekende toejuygingh der gemeente in die landen: maer niet foo groot was de vreughde in Hollandt, wijl het volk, uyt sigh felven vredelevendt, maer door meenigherley verwisseliingen van voor- en teeghen-ipoeden, gedurende den tijd van veertigh jaeren, verblyft, traeghlijk tot fijnen aerd keerde. Dogh d'uytheem sche volken, wanneer hen ter ooren was gekoomen, dat men den maghtighsten Koningh hadde konnen aperffen d'erkentenis der vryheit en een gedeelte van Indien; 't een en 't ander fonder voorbeeldt, en tot nogh toe niet gelooft, hebben fulx met des te grooter verwonderingh aengenoomen. Hier nae maekten fê eenen overflagh hunner krachten, hier nae oordeelden fê van de wijfe regeeringh der Republike. En voorwaer, fêedert dien tijd hebben veele Koninghen, Vorsten en volken nae bondtgenootschap met Hollandt begonnen om te fien.

EYNDE DER HISTORIËN.
Register

Der Jaerboeken. Eerste Boek.

T'jaer 1566.

Teeghen welcke Granvelle fijn verbinde met Birlemond, Vlijts en andere.

Men bierft ynt ooppenbarke merckende om party-schap.

Nieuwe Bifchoffen; ynt laft van Philips, ingevoert door Nederland.

't Gheen by nage al de weyredt haetlik is: d'Abten helten fijn dier teeghe; by deffe voegen fijn die van Brabant; en fomme der oude Bifchoffen. Klagnen der Nederlanders teeghen Granvelle.

Oraanje, Egmont en Hoome raeden den Konings door verfcheide briend Granvelle fijne haetlikhe macht wél te beseenemen.

Granvelle kryght bevel om te vertricken.

Die van Karel fijn deden fijn fijn de Grooten een ytraffen in't waermem gegen der fijnen; trekken de fijnen den geldmiddelen en wetten mengende fijn fijn; ly teghen die Godsdiént, veel eer door reedens, dan door geweld, kan ingeplant worden; onderfuchten wijcken niet af van de Roomfiche Kerkfeeden.

Egmont in Spanjen gefonden, wordt geveenfelijk onthaelt.

Philips geeft hem hoop, dat de plakkaaten, rakende den Godsdiént, fouden kunnen gemaakt worden.

Op de zelfden tijde maekt hy door fijnc gemeinlim, welke hy naas Bozonne haet, gefonden, met Karel, Konings van Vrankrijk; een verband van onterlinghe hulp, tot uytroyingy der Ketteryen.

Egmont tot de fijne wedergekeert, brengen een ydele hoop mede.

Die van Brabant drijven dat 't Inquifitie fijndich is teeghen homen handvellen.

Waar van het gemeen inbondery een affchil heeft.

Kort begrip van den Godsdiént, die van Ketterey beschuldigd wiert, aan den Konings oovergefoon.

Georgius Caffander en Franciscus Balduyn, van Oranje oorbooden, om te maetighey te raeden; t'heen vruchteloos ytwelt.

De Grooten leggen thoe op 't behorigen van eenen vrede der Godsdiénten.

Uyt den Raedt ghescheiden fijnde, trekken fe andere tot fijn; en maeken een verband teeghen d'Inquifitie.

Luidewijck van Naifau de voornaemst onder de hoofden van dit verband.

Verfoek der verbondene eedelen zen Margereta.

Oorprongh van den naam Geften.

Montigny en den Markgraef van Berghen worden zen den Koningh gefonden.

't Ontwerp van maetinghen der plakkaaten, oovergefoon door den Raedt van Staaete in Nederland, muijtigh den Koningh.

Die verbindt d'Algemeene Staaeten te vergaderen.

Driederley gfenithen in Nederland, die 't gefaagh des Paas van Romen wraeken; Weederdoopers, Lutherfiche, Calvinisthe.

Fiff

Deene
Register der Jaer-boeken.

Deze en andere oorreden 't nietw plaatse te strengen. 32.
De Landvooghdes beëggh fijnde met de beroerten te stillen, pleegh de geneehten den Godsdienst op een nieuwe wije. 23.
Die uyt hunne kloffers loopen vervooghen sigh met haar. 24.
Door deel wierden de verboende eedhen gelfert. 24.
Door geheel Nederland worden op een selve thyd de kerken gefchonken. 25.
Die van Arithos, Henegouw en Luxemburg blijven getrouw an de Roomliche kerk en an den Koningh. 27.
Margareta vooght haer nae den tyds, en volgt den raet der Grooten. 27. Sy belooft den eedehn vertreghiteit van al het begane. 27., en laat het gemen de preeckt toe. 28.
Oranje behaelt ondank by de landvooghdefe. 29.
In breyen ute Spanien gefonden en onderchept werden fe alle ter doot verweeven. 29.
Ontrilinghe raedploeging over de gemene fakke te Denemonde. 29.
Oranje verloocht den Koningh om afvant van hyne ampten. 29.

'JAEER 1567.

Hy raet den Koningh by geschrift die Godsdienst toe te laten, welke de nauwerij kijkhen hadden vryheid gegeven. 25.
De Graet van Hoorne vertrekt nae Eemhons. 25.
Deelte van kant fijn; verbreket de Landvooghdes al fe acare voorrijke bandelingen. 25.
De verboende eedhen geven de gemene fakke een betaelt. 25.
Egmester en andere doen deren eed. 26.
Allen Oranje en Hoogghraaten wegheren 't. 26.
's Koninghs teegnoverhoudingh wordt gehouden 't beete middel, om de partyfchappen te dempen. 26.
De Koningh aan 't marren. 26.
De breyen brechhen, dat de Koningh met een hopje laaghert te weghten faet. 27.
Schoone gelegenheit toen voors Philips, op Nederland t'oeverheeren. 27.
Alva wordt mit een opperste gefagh van den Koningh gefonden. 27.
Oranje vertrekt nae Eenbroet. 27.
Bredero eedhe wordt door gewelde van waepenen ver- dreeven. 27.
Groot vlughten nae de gebetterrijcken. 27.
Waar door alles in ruffe raekte. 28.

TWEDE BOEK.

A

Lyua komt in Nederland. 30.
De Françoisen bariten op die felle tijd ook in oor- logh wyt. 30.
Alva vint geen tegenflant: 't Vertrek van Margareta baert hem den wegh to d'Opperlandvooghy. 30.

'JAEER 1568.

Egmester en Hoorne worden onthaffd. Dat voor den Nederlanders een afgriffelijck Schouwspel is. 32.

'JAEER 1569.

Oranje goederen worden verbeurt gemaakt, en fijn toon gevanghlyk nae Spanien goert. 32.
Allelints ontfat groote vervoeltingh. 32.
De tydinghen ute Spanien doen blijken, dat geen meer- der goedertierenh van den Koningh te verwaghen- ten faet. 32.
De vlughtelinghen setten Oranje an der waepenen. 32.
Luiden van Naffau, hebbende eerst Arenbergh ver- heegen; worden van Alva op de vlugt gedreven.33.
Oranje maakt doot 't uitgaven van boekerys de regth- weardigheit finee fache alom kundig. 33.
Verdraght Brabanters met hunnen Landsheer. 33.
's Selijke recht is ook by andere volkken in Nederlande gebruyckt geworden. 34.
Keyver Maximiens, by sijn broeder Karl, by Philips, voor de Nederlanders spreckende, wordt bys heygeghecht. 34.
Oranje en fijn naefbeffende fellen, tot voorrederingh van den togh, hunne goederen to onderpant. 34.
Weynighe Duytshche Vorsten doen Oranje onderfalt van gelde en krijgsver. 34.
Hy neemt feste en peerten en veertienduysten neegh- ten aan. 34.
Welke Alva fonder faen oeoverwint. 35.
Oranje wijkt nae Vrankrijk. 35.

'JAEER 1570.

Alva wordt van den Paus met het gewidy fwaert be- schonken. Reght figh felen een beeld op. Macht veel dienthlyk plaatken. 35.
De meeste faken worden zet het welbehaeghen van den Koningh geflette. Toen fijn d'uytere zeleneauthen der Spanjaerzen aan den dagh gekome. 36.
Alva gebiedt den Nederlanders ongehoorechte schattin- gen op te brengen. Sijn ftrenghe teeghen de wyen- derreefveer. 36.
De harnekkghheid worden hunne voorrechten bene- men. 36.
Den Ocean veroofosacht fware rampen. 36.

'JAEER 1571.

De verdrukte Nederlanders beginnen op wrekt en hun- ne bechermingh te denken. 37.
De Bruffelaers wegheren den tienden penningh te be- taelen. 37.

'JAEER 1572.

Vierentwintighe Schecpen neemen den Briel in. 39.
Bofli plunder Rotterdam, daer in veele borghers ver- moort worden. 39.
Waar door de Hollanders bewooghen fijn de tyegtwee- kene de behulpnehe hande te bieden. 39.
Op deef volgheen die van Vlfflinghen en andere: 't welck Oranje weynighe verheught. 40.
Eerst ontworpen van een Republik tot Dordrecht gegracht. 40.
Hier-
Register der Jaer-boeken.


't Jaer 1573:

De Heerlijkhen en inkooinsthen des Konings met meer andere worden ten gemeen nae ugettoon. 45. Toen zijn foo veelene naenmen van schattinghen uitgevoonden. 45. Men blijft noghans in bijtoere schatsheid van pensinghen. 45. De bondgenooten en de Spanjaerst fijn even onbeedreneen in 't bemaghtighen van fteeden. 45. Mondlag van Alva. 45. Haerlem geeft figh oover aan de wrechteth des Spanjaerst. 45. Muvery der Spanjaerden fluyt hunten voorpoor. 46. Wolker gewelde en indruk Alkmaer eerst geluyt heeft. 46. De Naailauche neemen Geertruydenbergh in : en Boflu fels is met fijn vloot verganehe. 46. Alva wordt met fijn foone te rugh onboonden. 46. Sijnen vreeden roem. 46.

't Jaer 1574:

In fine plaats koomt Don Louis de Requefens. 47. Hy neemt Itty Alvís praelbeeld wegh. 47. Middelburgh geeft figh oover aan de Zeeuwen. 47. Luidewijck van Naaiiu en fijn broeder Henrík , met Chriftoffel, 's Balsgraven foone, worden geflaegehen. 47. De Spanjaerst, oproecht teeghen hunne beveelhebers, parften dien van Antwerpen vierhonderdtsjeften gulden af, by ooghlykgingh van Requefens. 47. Door welken overlapt de fught der volKEN tot Orange dapper onthiecken wordt. 48. 't Jaer 1575.


DERE BOEK.

On Johan wordt den oorloogh verklaert.


De Staeten traachten Philips chenwaerts te vermurwen.

Ondertusschen neemen de heyemelijche partyschappen onder hen geweldigh toe.

't JAER 1578.

Don Johan laet het leegh der Nederlanders.

Seekhryvighen.

d'Oeververvouwen worden door hoop van vrede aenge-

lukt.

d'Aengeboedene voorwerden worden verworpen.

Fançois van Valois en Kafimier bieden den Nederlanders hunne bytant.

Margareta van Valois draeget haeren broeder gunstighe voor.

Bytere verwarringh des Lands.

Amsterdam geeft figh over aan den Naafluchten.

Nae 't verdrijven der Roemichliche overheeden maehen fe figh der regeringhe meefter: 't seldighe gebeurt ook elders: tsghenen denBondegenooten misnoeht: Johan van Naafluchten Landvooght van Gelderland, Ren-

ny, fcheidt van het gevechten.

Dees tot Landvooght om Oovervryt te gebieten, en voorts 't overhoren aengeboedene figh, worden Kampen en Deevenre overgegeven.

Valois wordt door beluyt der Staeten genooten be-

scherm der Nederlanders vryheth.

Verloek der Gereformeerden.

Dat van de Staeten wordt toegetegen.

Inwendighe geffheelten tufchen den Roemichgeefden en den Gereformeerden.

De Ghentenaers, zengefoonckt door Imbije, weygh-

ren oopentlikh te gehoorzaemen: Bannen de Roem-

sche plechtigheden met de Geuffteligheid ter fladt uyts: en verfierken die.

Vermaeiden der Staeten en 's Aertshartogh en bevelen 't; Ook heeft de gunst van Oranje geen vermooghen op

hen.

Die of Arthois en Heneugouw weygeren de geloofs-

vreden zien te neemen, drijvende; dat men den Ghent-

enaers door de waepenen behoor to dwingen: daer figh Oranje en andere teegentellen.

Booff wordt Veldheer der Nederlanders.

De Burghgraef van Ghendt opperbevelhebber eener t' peerderevolck.

La Noièt Veldmaerschalk.

Don Johan bepringsht het leegh, maer reght niet uyts.

Men maake ondertusschen gesprek van pays: Deszelfs voorwerden.

Don Johan, met nieuwte troepen verferkht fijnde, finde de vredehandelighd gladt af.

Aenkomft van Kafimier met een leegh in Neder-

landt.

De geffheelten der Nederlanders tusschen elkander verwijderen de naekende vryheth.

Montigny vooget figh by de partyschap van Arthois.

Waar teeghen de Ghentenaers volck werven.

Glimp hunner waepenen.

De Vlaemignen kreghen volck van Kafimier.

Fançois vermeercket de fladt Binch: Weyghert figh met der Staeten heye te vereenighen: laat toe dat fijn

krijgvolck tot Montigny vertoopen: Verrekt nae Vrankrijk, bechthulghende de Staeten van ondank-

baerheit.

Don Johan wordt door een schelikhe fekte weghge-

rukt.

Eeneiche gelooven dat hy, Philips van al te grooten glorvucht verdacht fijnde, door vergult is omge-

bragt.

Den Hartogh van Parma volght in plaets van Don Johan.

Sienen aert en kontenvaeren.

Door wien aenlothoen de geffheelten vry hooghugt rij-

fen.

't JAER 1579.


Onderwilien koemen de Gelandten by een tot de vrede-

handelighd: waer teeghen Oranje heymelijk arbeit.

Parma maent den Nederlanders aan om 's Konings aengeboedene genaede te panelvene.

Met wien figh La Morre eerft vreomtroepen.

Dien volghen Montigny met fijne troepen, en andere.

Vreepuntuen.

De verloofende Waelen maken de voornaemste magtie des Koningshefs.

Philips brenght verfchehevyde Provintien van tweedrigh-

tige Nederlanders wecder onder fijne gehooreffam-

che.

d'Ooverighe vereenigh Oranje 't Uitreght door een nauwer verbonden.

Inhoudts van 't Utrechtsche Vereenighghe.

Algemeene monterings, foo in de steeden, als ten\

platen lande, der gener die de waepenen voeren kon-

den.

Sware bereoret door d' andere geweten van Neder-

landt.

De Roemichgeefden hebben d'ooverhande binnen's Har-

toghenbal.
Register der jaarboeken.

VIERDE BOEK.

F. Rançois handelde in Engelande te vergeefs van huwelijk.

't JAER 1582.

In Nederland gekroen zijnde aenveertien by de heerschap.

Voorwaarden hem voorgebracht. 79.

Mitingen der Nederlande eselen. Deszelfs oorlaken. 80.

Blanchende gunst der gemeenten ten Prinpe. 81.

Si leeven is door Spaansche aengelegenheyt geduerich beleeft geweest. 82.

Onder uijthen neemt Parma Oudenarde. 83. Valois Aelt. Parma's krijgsvolk Lier. 84.

Verdugo, habbende te vergeefs Locum aengezet, benaigtigght Steenwijk. 85.

Phillipsfent het wythuysch krijgsvolk aen Parma te rugh. Deselfs lijfte. 86.

Van gelijken is de macht der Staetten geweeligh. 87.

Valois wagtte te vergeefs op fins broeders byflaant. 88.

Reeltenen waaron te niet geraakt wordt. 89.

Waar uyt hy eenen gruwelygh aflaht macht. 90.

't JAER 1583.

Deselfs ingevers. 91.

Hy oovermeeldt verscheide fleeden. 92.

Sijn krijgsvolk wordt uyt Brugge gelaht. 93.

d'Ongelukkigheyt sijn aengelegenheyt is op Artesten. 94.

Francois begeeft fijg met de fijne op de vlucht. 95.

Veete it Nederladers worden door fijnen aflaht verbittert. 96.

Parma biedt hen allen 's Konings goedertierenheid aen. 97.

Oranje echter gevoel, dat men geenfins fijg van Valois behoor t'ontlaam. 98.

't Wolck ook de Koninck van Vranckij ter harten trekt. 99.

Men handelt met Valois tot Duinkerken. 100.

Biron wordt gefonden om Parma te fluyten. 101.

Menighvuldighe klaghten van Anjou. 102.

Hy vertrekt uyt Duinkerke nae Vranckij. 103.

Beeden der Nederladers aen, den Konings fijnen broeder. 104.

Doodt van Valois. 105.

Duinkerke, van beletting hom blooth fijne, valt in handen van Parma. 106.

Door welkers verlyts de geschillen nogh niet geheel fijn. 107.

Oranje vertrekt nae Zeelandt. 108.

Onderwijlen vermeeldt Parma verscheide fleeden. 109.

De Hoogeit, door een onbelchafter looghen Holland ontroerende, wordt onthalt. 110.

Truxes huwelijk veroorfaekt den Keulfchen krijgh. 111.

Van fijne vyanden verdreeven fijne, neemt hy fijnen toevlucht naar Oranje. 112.

Zutphen door Taxis ingenomen. 113.

De kraghten der Nederladers geen vreloren door oneenigheit. 114.

Willen van den Berghe, Stadthouder oever Gelder-land, valt met fijne foonen oover tot den Spanjaer. 115.

Niewenaer komt in fijn plaats. 116.

Imibije wordt van de Ghentenaers weeder in crochemen. 117.

Chimay Landvooght van Brugge. 118.

Dee twee ondeertween Vlindre aen den vyande oover te levenen. 119.

Parma dient fijg van die gelegenheit. 120.

't Landt van Wae en andere fleeden worden hen oover gegeeven. 121.

FFff ij De
Regifter der Jaer-boeken.

De Brabandse ende Vlaemische ballingen verkiezen Holland tot hun verblijfsplaats.
Hierentusschen telt Elisabeth de hooghe Overheer den Landen. 100.
Sy beloft onderfand: Vijfsuyfent knechten en duyfent ruyters.
Punten des Verdrachs. 100.


't JAER 1584.

Parnas Ooverflen Iaen hun leeghers tufchen Ghendt en Brugge. 59.
Chimay brenght Brugge weeder onder ‘s Koninghs gehoorzaamheid. 89.
Wier op meer andere leden volghen. 89.
Imbief schuldhg aen verraadt wordt tot Ghent met de dood geofferd. 90.
Parma belet de Schelde. d’Antwerpens, bouwen, om de vaet te velygghen, twee schuyllen. 90.
Orange wordt tot Delft vermoort: Godvrughtighg geneer des eérst en. 91.
Hy heeft den taet ilnych heusyecken biijter verwaart geleten: Siene vier huwelycken. 91.
Siën lijflijf wordt gehouden met oovermaetighe droefheit. 91.
Siën loon Maurits in siën plaats gekeeren. 91.
Errisien hem door siën vaeder nergelaet. 91.
Hoochenloou ontlangt het Steedhouderschap oover Holland en Zeelânct onder hem. 92.
Willem van Nassau’t befter van Vrieland. d’Onwensigheid Vrieten worden door Willem van Nassau oergeleht. 92.
Staatvlyghtige dapperheyt der Hollanders. 93.
Parma dringht de begonne belegeringh der Schelde aen. 93.
Hy neemt in Demremonde en Vilvorde. 93.
De Ghenteenaers geveen fijh aen hem oover. 93.
Scheranderhdt van Richlande. 93.
’t Kafle van Ghendt wordt weeder opgebouw. 93.
Die van Antwerpen verfoeken hunner bondgenooten byflant. 93.
Verdeeltheyt in de regeringh aldaer. 94.
De niebuuren verfluyven den tijd van ontfiet. 94.
Beklagheilijken halft der Verenighde Staeten. 94.
Vrankrijk en Engelande fenden om hen te vertroosten. 94.

Men twiffelt onder welk van betaide de rijken fijgh te begeven. 94.
Men verkiet Vrankrij. 95.
Van wien nochte, om d’inlandstede beroerten, niet worden aengenooßen. 95.

VYDFE BOEK.

De Bondgenooten van Vrankrijk niet aengenoomen fijnde, neemen andermael kunnen toevolgh tot Elisabeth. 98.
Onderduetschen vallen magghrige flederland af. 98.
Ontijdighheyt van die van Antwerpen. 98.
Parmas nyverheit om die van Antwerpen uyt te hongghen: Siene wercken. 98.
Achterluyghheid der Nederlantsen in die te feuern. 98.
’t Kafle van Plinyagne wordt aen Parma weedergegeven. 98.

’t JAER 1585.

Alle middelen tot onfiet van Antwerpen te vergeefs verfoegen fijnde, geveen fijh, nae Brufel en Mechen, overeen Parma. 99.
Hoochreight van den Koningh met het Gulde Vlies. 99.
Schonken: maakte het kafle weer op. 99.
Die van Holland fijh by d’Antwerpens verdaucht van ‘t onfiet hunner flijhte niet gemeent te hebben. 99.
Hoochenloou, gelukthgh binnen ‘s Harthogenbosch geraeyt fijnde, wordt gedwonghen die van vlonden aen te verlaten. 99.
Nynmeghen en Duyshorborch worden aen den Spaience overgegeven. 100.

De Brabandfche ende Vlaemische ballingen verkiezen Holland tot hun verblijfsplaats. 100.
Hierentusschen telt Elisabeth de hooghe Overheer der Landen. 100.
Sy beloft onderfand: Vijfsuyfent knechten en duyfent ruyters. 100.
Punten des Verdrachs. 100.


Hij wordt in Holland ontfangen met uysteektende ge- neeghen der gemeente en vleyer der Groote. 101.
Groot oberoscheyt van aertf tufchen de Engelische en Nederlanders. 102.
Lyceller beschuldigghg tenheen de Staetten: De vleyers prikkelken hem tot het spoyen ter opperheerschappy: Om de gemeente gaende te maken be- helpt hy fijgh met het verdeedighen der geldmiddel- len. 102.
Door ‘t bepaelen van de vryheid des handels minneheyt hy veele, en doet den Staet byflere schaede. 103.
Waer teeghen de Staetten een middel vinden. 103.
Onvoorlijkhtelijk ook doemt hy ‘syvants landen te verwoesthgh. 103.
Hoochenloou wil ‘t ondernemengh der kijghsranghen door Lyceller niet dulden. 104.
Parma beleeght Greave. 104.
Hoochenloou derwaerts gesorden fijnde breekt doer ‘t vy- andts bechaffighgh heen. De fladt echter wordt van den Stevvooght Heemert overgegeven: En hy daer oover onthalt. 104.
Deer aen volght Venlo. 104.
Maurits neemt Axel. 104.
Schenk in dienst van Truthes fijnde, verfertet ‘s Grae- venweerd. 104.
Nieuwenmaer neemt Nuns in: dat fijgh korts daer nae, met emigh andere flёdetjens, weederom aen Par- ma oovergeven. 105.
Parma van Rhinberck getoornfijnde, doet teegen Lyc- eletter eensen ongelukkighen flagh. 105.
Sidney, een Engelisch edelemaer, in dat geveght ge- bleven. 105.
Oover den Vleuy en Deventer worden, hoe feer ‘er de Staetten ook teegen waren, door Lyceller trouwf- loofe Engelichen gefelt. 105.
Hy wordt met groote klachtgen belaeden. 105.
De Staetten meermals by den anderen koomen trekke- ten ‘t befter der meefte flijken aen fijgh; ‘t heen Lyc- eletter hen vermanende quaedelijk opnimt: hy tracht het gemeente ut de regeringh te weeren. 106.
Hy rijght de abbeeghers der Heylsheyghichten aen even inoer; door welke hy ook de geneeghen der Gemeente op siene fijde krijght; hy schopht de Rooms- gefende ut de regeringh: In Vrieuland en tot Uit- trecht koomt hy in hooghe aenheft: hy vertrouwt fijgh ook feer op ‘t Engelich krijgsvolk en Sonoy, Stadhouder oover Noordholland. 107.
Onderwil houdt fijgh Maurits bedeckt. 107.
Lyceller, feuneende op de gunst van Elisabeth, beloofft fijgh d’onbepaalde heerschappy oover de Verenighde Landschappen. 107.
Om welke redeen hy na huyts trekt. 108.
Strijdigh voorwenden ijner regel. 108.
De nieuwe Magistraeten tot Uitrechts, en eenige aandeelh ghenen luyden in Vrieuland, bieden Elisabeth weederom te vergeefs de heerschappy aen. 108.
De
De Nederlanders in Engelandt gevonden; om te kla- 

ghen dar hen een verminkte regerings inh gelaet, 

worden aldaer een langhe wijl opgehouden. 

't JAER 1587.

De Koningsin van Schotlandt wordt ontbalf. 

De venter en de schans teegen over Zutphen worden 

door trouwloofe Engelsche aan den Spanjaer ooy- 

gegeven; ongelukkig syned der verraders. 

Maartus wordt t'hoogh bewint der waepenen gege- 

ven. 

De orlogshelden doen eest aan den Staten. 

Plakker op 't uwyvoeren wordt gebofseid. 

De Brabanders en Vlaamningen verwelk in Hollandt 
toperweer. 

In tegendeel neemen de soldaten in Hollandt dapper 

Hartopenne by 's Hartogenbocch gelaegghe syn- 

neem Hoohenloo Grevecourh in. 

Oozangenen den bytvan t'Lytfleer vermeert Par- 

ma Sluys. 

Waar van den Staten de schuld gegeeven wordt. 

Elisabeth neeght tot vrede, 

't Beleid der geldmiddelen gaet den Staten ter ha-

ten. 

Sy antwoorden op de lafferingen van Lytfleer. 

Dees neemt voor de soldaten meer gelukkig van ter- 

ren. 

Eenige synne meelplichtighen to Leyden ondertak bet bet- 

t ny't vertrekt nae Engelandt; alwaer by, geno- 

neerfynde de Landvooghty oover de Nederlanden 

af te teegen, binnen 's Jaers vleff. 

Onderlichen neemt Shenck Bon in. 

In Spanjen wordt een vloot uytgeruit om Engelandt 
tonder te brengen; 't welck de Spanjaer door oope-

langh van vrede ontveint. 

Sevenhonderd Hollandtse scheepen worden in Deen- 

nenmarken tenegehaelt, om 't gevoghen neemhen van 

des felis gelfant. 

Philips handelt ook met d'Engelshe van pays. 

Welkens voorhouden van Elisabeth loofelijk wordt 

tegenommen. 

Sy belast dien van Hollandt geevenklyk middelen tot 

vrede uyt te vinden; dienf wygehen. 

Sy tendt meer te watervenfhingh van hare begeerte tot vree- 
de nae Vlaandre. 

't JAER 1588.

De Spaenshe vloot aenkomende; doet alle konfente-

ryen verdwijnen. 

Beroerten in de Vereenighe Landen door gehecht van 

beraeltigh der felderden. 

Korte beprielghe, op wat wijse de Nederlanders; 

door foon meghvuldfhige rampspoelen ter neder ge-

worren, fijg wrederoint teeghen de Spaensche moo- 

genheit hebben opgereghere. 

Grensplaten der Spaensche en Vereenighe Neder- 

landen. 

Befieringh der Vereenighe Lande schappen. 

By naer de selfde is de regerings der Spaensche Neder-

landen. 

Inkoopen der Vereenighe Staten. 

Rijkdommen der Spaensche Nederlanden ongelyk 

groote. 

't Krijgsvolk in dienst van Hollandt beloopp 18000 

man te voet, en weynigh peirden.

REGISTER

Der

HISTORIEN.

EERSTE BOEK.

't JAER 1588.

N Prangen spoet een man fijgh met het voor- 

staken eenen vloet ooghen d'Engelschen: 

Alwaer men vertvaetten door ydele hoop, 

fighe te groote dinghen beloof. 

Sixtus de V. geeft Engelandt ter prooye 

aen 't eerst bemachtight. 

Hy maet den Engelschen aan om Elisabeth het leven 

ten beëmen. 

Beschrijving d' Spaensche vloote. 

De noeylaeeren raet, die Santa Cruz en Parma den 

Spanjaer geveen, wordt in de wind gelaaghen. 

De Harthog van Medina Sidonia Ammirael oover de 

vloot. 

De vloot vergaet in 't midten van de Lente voor 

Liffebon, 

Parma wint 't opperbeleid van den toght was aanbe- 

voelen, leght met een legergh van 20000 man in 

Vlaandre. 

Al'trooghen fstoogloofh der Engelschen en Holland- 

ers. 

Die van Hollandt beeten met een vloot de Vlaemt- 

he veeven. 

Elisabeth de oever van den Teems met krijgsvolk.
Regist der Historien.

't Schip van Moncado door d'Engelschen vermeestert. 132.

En de net in een geweldige soni van 's Koninghs geldt tot buyt gemaakt. 132.

De vloot siet hier weeder voor Grevelinghe. 132.

Eeneig Spaensche scheepen gaen te gronde. 133.

Twee Portugees werden door de Hollanders gemo- men. 133.

Een verooverde wimpel wordt in de kerk tot Leyden opgehangen. 135.

De Spaensche, nae ffoe fwearen verlies en nooderlaeghe, worden te raete nae huys te keeren. 133.

Hune over grootere vreede. 134.

Loof der Engelschen: die nauwlyx honderd man verfchuilt hebben: De Spanjaers by naer vijfduyent. 134.

Rampzalige uytkomst der vluchtende Spaensche vloot. 135.

Oover grootere droefheer in Spanje. 134.

By d'Engelschen en Hollanders wordt een openbaeren danklaagh uytgekleeven. 135.

Parma beleghert Berghen op den Zoon. 135.

Gelegenheit van Berghen op den Zoon. 135.

De voorafgegonde Steven Tholen te vermeesteren worden van den Graef van Solms verreden. 135.

Parma, van diep hoop verifleeken sinta, ondernemt de HEVEN te fuijen. 136.

Ut nemende dappereheid der beleeghers. 136.

Maurits beluit door fijn teegenwoordigheyt de gefchel- len onder de beleghering gereden. 136.

Parma, hoopende sintaen alnaght door vereefd uyt te werken, wordt bedrooghen. 137.

De beleghering wordt opgebroken. 137.

Berghen wordt van de Staaten aen Maurits geschenken. 137.

Chima beleghert Bon. 138.


Bon wordt overgegeeven. 138.

Wachtendoen ingenomen. 138.

De Schotten beeliden de Hollandsche scheepen: 't welk een gefanschap der felver aen de Majefteyten ver- toont. Onrecht gesacht te fijn. 139.

IJAER 1589.

Muytery der beleghting tot Geertruydenbergh. 159.

Die, tot verrader aengefoght sinta, figh niet af kee- nighe toorn. 159.

En ligh op d'aengeboode vergiffenis der Staaten niet vertrouwe. 140.

Men breetlaagh of men teeghen de weerspanninghe ge- weldt gebruikhen fal. 140.

Maurits kooment met een leegh voor de fladt. 142.

De Weerspanningheden verweeren figh. 143.

Willetjes gehooften. 143.

Winkelhuisjes roden om hen tot het verrader te beveer- ghen. 143.

Maurits opbreckende, sendt brieven aen de weerspanne- linghen. 141.

Die bepootelijk omfanghen worden. 141.

Parnis groote vreughe over eleeuern der Stad. 141.

Parma tracht, nae Geertruydenbergh, Heusden, Sveenbergen en andere plaatzen te vermeesteren. 145.

Mansfelt wordt teeghen Heusden gefonden: Die ook oeen overgeefchen alnaght op Bommel maakt. 145.

Maurits door 's vynards leegh gebrooken sinta, koemt Heusden te huur. 145.

Sydenborgh heeft. Heel al te voorvaerig aen Mansfelt oever. 145.

Mansfelt taft het eylandt Vorone zon; dan vertrekt op aencomft van Hoochenloo. 145.

Muytery van een Sp'aens regement. 147.

Der Spanjaerden haer, algemeen en lasterhingen teeghen Parma. 147.

Hy haelt een fiekte op figh. 144.

d' Italiaenen drieyen dat hy door de Spanjaers is vergiff- tig. 144.

Hy fraft den laatfen lijnes naems. 144.

Hebbatende, die nae Spanien gefonden, om- schuligheid by figh voor den Koningh. 145.

Mansfelt wordt gefonden om Rijsberk te beleeghen. 144.

Varrabon ook nae Rhijnberk gefonden sinta, neemt Blyen&ebek in. 145.

Schenk brenghe voorraet binnen Rhijnberk: Hy liet de vyanden, en dwingh hen de baldy, die te nae Vriendh geleyden, achter te laeten; Sineert eenen alnaght om Nymeechen te verraffen. 145.

Dan met de finea van de beleeghingen afsgeallheen fij- de, verdrenkt hy in de froom. 145.

Sinien zertd en lot. 145.

Nieuwenater verongelukt by geval. 146.

Truus bacheelt met den oorlog. 146.

De Graef van Valkenfeyten wordt tontefch van Rhijn- berk gefonden. 146.

Varrabon volgt hem. 145.

Word van Vre geallheen. 147.

d'Ooverwinners spijlen Rhijnberk. 147.

Dat aen Parma wordt overgegeeven. 147.

Smir heen op de vooemen in 't landt van Kleef. 147.

Ounderufchen vallen hier en daer verfcheyde gevegen tuschen de partyen. 147.

Dan vrederd waeren de beeljginghen ter see. 147.

d'Engelsche, willende den Spanjaers op eyghen boe- den beoorloofen, brengen Don Antonio weeder in Portugal. 148.

Dan vruchteloos. 148.

Vrankrijk voeght figh, nae de doodt van Henri de III. met de partyen. 148.

Deselfs naefiet de Prins van Bearn. 148.

Om wien van de Kreon to weeren Philips den Har- toog van Mayenne fijst. 149.

La Motte wordt van Parma met krijgvolk nae Vrank- rijk gefonden. 149.

d'Engelsche en Hollanders fenden hulp aen Bour- bon. 149.

Die ten laetsten alle partychappen onder fijne heer- schappy vereenight. 149.

Vergelijkingh der Fruchte beroerten met de Neder- landfiche. 149.

TWEDE BOEK.

IJAER 1590.

Efschrijvingh der fladt Breeda. 153.

Maurits neemt Breeda in door liff van een turf- chip. 152.

Verhael der geschiedenis. 152.

Parma sendt Mansfelt om Breeda te herwinnen. 156.

Hy fluyt de Merke door een brugh en schans: plundert Sneevenbergen. 156.

Taft te vergeet den Noordam aen. 157.

Hy wordt door Maurits, die 't schijnt op Nymeechen gemunt te hebben, van Breeda afgerokken. 157.

Maurits sterkte het eylandt Vorone. 157.

Hy bouwt een schans teeghen oover Nymeechen. 157.

Parma krijght laft van den Koningh om den oorlogh in Vrankrijk voort te teeren. 158.

Hy treckt met fijn legerhaer nae Vrankrijk. 158.

En dracht onderrefchhenden 't hoogbewiit van de faken in Nederland aen Mansfelt op. 158.

Maurits vermeesters, by afwechen van Parma ver- scheyde steeden. 158.
De Vereenigde Staten, de gelegenheid forghvuldigh waarnemende, grillen moedt. 169.

Den Ridder Veer neemt door krijgslift de schans tegglen oover Zutphen in. 170.
Maurits komt met fijn leeghder aldaer. 171.

Weerdoor de schans door Kruyt voor Zutphen, vindt fijn in veel taken bekommt. 172.

De Staaten antwoordt. 173.

Dapperhed der Vereenigde Staten. 174.

De Graet van Velkenflyen doorfchoten. 175.

Zutphen wordt aan Maurits overgegeven. 176.

Deselfs gelegenheid. 177.

Maurits trekt met het krijghsze nae bendezen, om Deceuter te vermeereteren. 178.

Alvaer Stedevooght was Herman van den Bergh. 179.

Weerdoor de schans, door het vreet naar Zutphen, vindt fijn in veel taken bekommt. 180.

De Staeten, hebende Delfsijl ingenomen, verquiren't ten met hyven en werken. 181.

Verdugo oopent de fladt eenen doortoght uyt Westphalen nae de Bourtangh. 182.

De woeltiede der weeghen laat Parma niet toe Groeninghen te hulpe te koemen. 183.

Hy beleeghert der Waatveldyn. 184.

Ozaet van Mansfeld doorfchooten. 185.

Dapperheid van Geerart der Jonghe in 't vredaaghen der schanse. 186.

Maurits komt tot omtrent der beleeghert. 187.

Hy verlycket tien vaarten van Parma's mytery. 188.

Door welke noodleaghje Parma de beleeggherig op breke. 189.

Weederwoordigheid der Nymeeghers teeghen hem. 190.

Weer introflnght het refyt nae 't Spae. 191.

Hy bevyveldt de myyteende Spahnjers tot Dieft, ten quedeen voor beeld. 192.

Veele bimen Nymeeghen sien nae hunne vryheid om. 193.

Onderstullen neemt Maurits Hult in. 194.

En dwinght het Landt van Waes brandschattinagh af. 195.

Mondragon herneemt de schansen omtrent Hult. 196.

Beleeggherig van Nymeeghen. 197.

Bevyvelding der fladt. 198.

De flade gewonnen fijnde, kiest Maurits de Magfirate. 199.

Weeerkeerende in Holland, wordt hy met uytneemtend genuygh der gemeente, bewerkomt. 200.

De Staaten antwoordt. 201.

Gheest der Historien.


De Staten verbieden de prijzen te variëren, en de kaarten te onderdrukken van eenig grondgebruik. 207.


Beschrijving van de VOC. 201.

Door de Staten door geslotenen van vrede. 208.

Rentich en de Fours, omgekocht van den Koningh en andere Grooten, om den Prins en verachte hoofden in Nederland te vermoorden. 209.

Lopez van den Koningh in Engeland gefonden, om de verwoesting te beredigen, wordt met de dood gestraft. 209.

Chirel poogt, door 't aentrent van den Koningh van Frankryk te verhinderen. 210.


Beschrijving der Juffinen. 211.

De Kieser heeft voor, dat hy de Vereenigde Landen door de waepenen tot vrede dwingen wil. 212.

De Staten worden door den Koningh van Schotland genoodigd op den doop van den Prins. 212.

Oorlogsmaatregelen om de schadelijke gevolgen van de treffen. 214.

Waar oover Elisabeth haar misdaad toonde. 213.

Welke de Staten een gedeelte hiervan schuldig afvorderen. 213.

Chimay beleegd Kamerijk. 214.

De Koningh van Vrankryk ma'rt, die van Henegow en Artus aan het Spanisch krijgsvolk te verdrijven. 214.

Dien Philips belaft allen van de waepenen te vervolgen. 214.

De François vindo geslachten den oorlog in Luxemburch te voeren. 214.

Philips van Naffau wordt den Francko t' hulp gemonden. 214.

Weederom nieuwe mutery onder 's Koningh krijgs-volk. 215.

Vierde boek.
Regieter der Historien.

Ulik wordt van den Keyser Graef van Vrielandt gemacht. 253.

Hy kriht de heerchappy oover Groeningh en dan wordt van 't huys van Oottenrijk oover d'Eems te rugh gedreeven. 253.

Grooten enwas der Staat Embden. 254.

Verhael der onlusten tot Embden. 254.

Gedachthip des Graeven en der burgheren van Embden aan de Staeten. 254.

Beyde de partyen worden tot vrede zengemacht. 255.

De Staeten fenden hulp aan die van Embden. 255.

Sy belegchten de geschillen tufchen hen en den Graet. 256.

Vreedenpunt. 256.

Vermaheningen der Staeten aan den Graef en die van Embden. 256.

Onderlinghe onenigheid tufchen de Vereenighe Staeten. 257.

Philips van Naffau keert met zijn leecher nae de Vereenighe Landen. 257.

Sorthe van Fuentes omtrent zijn koffijgloev. 258.

Hy brenght de mytytingheen weder onder gehoorzaemheyst. 258.

Groot getal van 's Koninghs troepen een dien tijd. 258.

Verdugo haert: Sijn lofresciaen. 259.

Fuentes vermeertaar Chattelet. 259.

Hy beleegeht Han. 259.

Desfelfs Sterevooght Gomeron, de flaat aan den Spanjaers verkocht hebben, wordt van Fuentes in hechtenis genomen. 259.

Orrvillers 't kaetel inhouende verkrijght hulpe van den Francois. 259.

De Fransoepen worden meefter van 't kaetel. 259.

Gomeron wordt door laft van Fuentes onthalt. 240.

La Morre, beflghthende de werken van Dourlans, wordt doorchoohten. Sijn losresciaen. 259.

Bouillon brenght verlertkyngh in de flaat. 240.

Villars wordt met vede eedelen omgebragt. 240.

De Spanjaers behoornen 't kaetel van Dourlans. 240.

Hebbende 't kaetel bemachtight neemen te te gelijk over den flaat in. 240.

Maurits, door d'aenloomt van Mondragon, wordt door Grol afgetrokken. 241.

Philips van Naffau, door 's vynts hinderlaeghen omringt 't kaetel, wordt vermeften. 241.

Maurits volk pooght Meurs by nage u verraffen, dan vruchteloos. 241.

Doodt van Mondragon: Sijn losresciaen. 242.

Doodt van de verdrevenen Koningsh Don Antonio uyt Portugaal. 243.

Fuentes beleeheht Kamerijck. 243.

Oevergaeye des kaetels en der flaeche. 243.

Fuentes dwight dien van Kamerijck Philips als hunnen Prins te sweeren: vorderende den Aertsbifchip dier flaeche vruchteloos fijn oord regt. 243.

Heraugiere wordt door d'ongeboosheid der lijner gedwonghen Lier, nu reets door hem ingenomen, om hem te verplaten. 245.

Den Bourgondischen oorloogh houdt den Spanjaerten den Francois in 't werk. 245.

Henrick witt de Vereenighe Staeten 't verlies van Kamerijck. 246.

Deslewy onschit. 246.

Sy senden hulp aan Henrick: waer door der Elizbeth mildegoed tucht. 246.

Haereneyer teeghen den Fransoepen. 246.

Sy verwijt de Vereenighe Staeten door haeren gefan het fenden van hulp: en dringhe ontijdigh een op de betaelinghe van 't geven men haer schuldig is: maar door figh billiker omrent de Vereenighe Staeten: door den nieuwe stenlaeghen van de vyanden. 247.

Verhael der weertspannigh in Yeerlandt. 247.

De Koninghinds wordt heevijcher ten oorloogh gedreeven. 249.

Drack, met een vloot teeghen den Spanjaert gesonden frynde, herft. 249.

Verhael der Scheepstoghten, door welke de welvaer der Vereenighe Nederlanden haeren grooten aan- was gekreght heeft. 250.

V Y F D E B O E K.
't JAER 1596.

Albertus van Oottenrijk wordt gesonden tot nae- gaf van Enft. 260.

Hy helte veelle faeken in, om gevolut te worden: Hy brenght een groot te menneht van ongenumt filter met tifigh in Nederlande: en koome verrelchehriht met Phillips, Prine van Oranje. 260.

Met sy aenkomt worden Ibarra's en Fuentes in Span- jen oponterhoed. 261.


Maurits en sijn suster bieten hem gefchenken en gelot an. 261.

Vlijhshe wakkerheid der Staeten teeghen de Jesuiten. 261.

Albertus beleeght Kalis. 262.

Nae 't innemen der spoed begeeven de soldaeten fijn op 't kaetel. 263.

Henriek raedpleeght te vergeefs oover 't ontst der flae- de. 263.

't Kaetel froomenhandt ingenomen. 263.

Ook geeft figh Andres an Albertus over. 263.

La Fere in teegendeel aan Henriek. 264.

Maurits ryntery overwoest 's vynds doorboedem. 264.

Albertus neemt voor Hulft te belegerhen. 264.

Desfelfs gelegenheyn en werkhen. 264.

Sy omtraende Albertus 't belega: waer toe Barлотte hem beweeghe. 264.

Geringhe maht der Vereenighe Landen dat pas. 265.

Barлотte trekt op Hulft: Die door de achtoefheid der Hollanders doorkoomt: en met vercheythee kansen teeghen hun flaat. 266.

Hy vermeertet schiehy de hoogheyn en dijken. 266.

Albertus an Maurits rukken der waerts. 266.

Dees arbeidt vruchteloos tot het weerdinnernehmen der verooverde plaatsen. 266.

Betuyvingh der Zeeuwen by hume Bondgenooten. 267.

Nieuwe wervigh de Vereenighe Staeten in Engel- landt. 267.

Verhael der beleegeringh van Hulft. 267.

Rhofte wordt doorchoohten. 268.

Hulft wordt an Albertus oovergegeven. 271.

Welkers verlies de Vereenighe Landen swer te over- wen valt. 271.

Arrre fae des Graeven van Solms. 271.

De Zeeuwen beneemen hem 't bevel over hume rege- menten: Hy kriht een nieuw regemten van de Vereenighe Staeten. 271.

Albertus wordt met groote roeytgijngh ingehaelt. 271.

Eylch van Mendoza by den Keyser. 271.

De Spanjaers hoopen op 't Hargethdom van Kleef en Gulik. 274.

De Staeten willen 's Keyserfs gefaan, gekoemen om van vrede te handelen; niet ontfanghen. 274.

Onderwijten fende Elizbeth een vloot teeghen den Spanjaert; onder 't beleed van Efflix en Houwacht. 274.

Die van Holland voeghen vierentwintigheh scheeple by d'Engelisse, onder den Ammirael Warmond. 275.

De vloot wordt gefaakt tot Kadix te vergaderen. 276.

's Staets gelegenheit. 276.

Een grootje Spanische vloort voor Kadix. 276.

Efflix, gevoelende dat men dese ronder myxtel bet. 44
Regelen der Huguenoten

Jaer 1597

Antwoord van de Huguenoten op de fordertijmers door de Spanners

De hoffelijke en vriendelijke Stadhouder van Toeloet. De begoegingen door de Huguenoten van 277.

De vermeende tegenstand van de Huguenoten moet worden vergeleken met de fordertijmers door de Spanners. Het antwoord van de Huguenoten moet worden vergeleken met de fordertijmers door de Spanners.
Register der Historien.

Hun schrijven aan Nieuwburgh en Brandenburg. 313. 314.
Mauris neemt Meurs in. 315.
Frederick van den Bergh doorfloop een gedeelte van
Vrieland. 316.
't Leegh der Hollanders trekt over den Rijn. 317.
En beleept Gro. 318.
Oorvergare van Gro. 319.
Beleg en veroorlogging van Breevoort. 320.
Mauris verovert Othmarum, Oldenfeel en andere
Aan. 321.
Het beleept Lingenhe. 322.
Dat figh overgeeft. 323.
Mauris worden verovert, het wordt van groote tootjynigh
van de Staten en de goeden bewelkoom. 324.
't synverre den der geheyme huwelyk fijner hufter
Emilia. 325.
Groote mutery onder 't Spanfch krijgsvolk. 326.
Philips genegen te vreeden. 327.
Hy begin van den Fransois. 328.
Payshandel tusschen Hendrik en Philips. 329.
Henrik vertoont aan Elisabeth dat die vree hem noodd-
igh is. 330.
Tot welken eynde hy ook Bulfalen aan de Staten fent.
331.
Dat fijne van Philips worden zengelzocht. 332.
Philips verlooft fijn dochter aan Albertus. 333.
En met haer Bourgonien en Nederlanden ten huwelyk.
334.
Den Vereenigden Staten is alles veracht. 335.
Antwoord der Spanfsche Nederlanden op 's Koninghs
brieven. 336.

S E E V E N D E B O E K.

't JAER 1508.

De Staten verbieden den handel met den Span-
jaer. 337.
Sy befchenken Mauris en Willem met vereeringhen-
338.
Eenen walvich van 70 voeten, by Berkheyde op de
drooghey vijgeraet, wordt gevangen. 339.
Vruchtoelen aanlapphe op Woude. 340.
Oorproong der geheiffen tuflchen de Hooghduytfeh en d'Engelfchen. 341.
'd'Engelfchen worden gelaat uyt Duyfchlandt, de
Duyfcheyn uyt Engelandt en verrevereken. 342.
De Hooghduytfechter dienen figh ter needer tot Middel-
burgh. 343.
Die van Hollandt dienen figh van eens anders onhyen.
344.
Sy breidden de vaert verder uyt. 345.
Ongelukkige beuften van Moucheron. 346.
Schaeide der Hollanders op hunne Oceanen. 347.
De beroerten tot Uitreght, gereyven oover de nieuwe
beuftenhingen, worden gedempt. 348.
Philips fent een vloot nae Calis. 349.
Twee Spanfsche schepen door de Hollanders veroor-
350.
Den Aertsbarthogh fheydt de famengeroote mutery
tot Grave. 351.
De Staten fenden gefanten nae Vrankrijk en Engel-
352.
Verloorgh der Hollandfsche gefanten aan de Koningin
tot vervolging des oorloghs. 353.
Effenveyght met de Hollanders tot den oorloogh. 354.
Burghley in teegendeel. 355.
Elisabeth antwoorde met feukere gemaelegheyt. 356.
De Groothen in Engelandt fijn de Hollanders niet al te
gunstig. 357.
Godf en Wilkes worden nae Vrankrijk gefonden. 358.
Gabrielle d'Eftree, Hendryk byffett, wordt geoordeelt
ten tot vreede bewoogen te hebben. 359.
De Hollandfsche gefanten koomen voor Henrik. 360.
Oldenbarneveldt ontraet hem de vree 1: dogh te ver-
geefs. 361.
Henriq mildaadigheid aan de Vereenighe Landen. 362.
Veyningh der Hollanders omtert Elisabeth. 363.
Pays te Vervins tuflchen Vrankrijk en Spanien getrof-
fen 2 deszelfs punten. 364.
De Gefanten ten weerderijden vorderen den eed af. 365.
Elisabeth maet de Vereenigde Staten weedereem tot
vree. 366.
De Koningh van Schotlandt begeert, dat hem oopen-
ljik de crifens der Engelshe kronie voorde toegef-
leyght. 367.
Burghley in syn uytmered raet de Koningh in vree.
368.
Nieuw verbonden tuflchen d'Engelsche en Hollanders.
369.
Reedenen en voorwaarden des verdrags, op welke
Philiphe de heerchappy der Nederlanden aan Iabella
evorderaet. 370.
Waar van verfkeyheyde en flrijderig geproooen wordt.
371.
Iabella belaat Albertus in haeren naeme 't beftet aen-
vaarden. 372.
Albertus vermaent de Vereenigten Staten door brie-
ven tot vree. 373.
't Selfde doet Philips van Oranje en andere.
374.
De Vereenigde Staten verhar lender nog eer.
375.
Straffe oover Pieter Panne, uytgeraet op 't leven
van Maurits. 376.
Muyerry onder 't Spanfch krijgsvolk. 377.
Albertus belaat het leeghier te vergaderen aan de Ma-
fo, onder 't gebiet van Mendoza. 378.
Hy ontlaet figh van fijne geffeliche weerdighede. 379.
Kapelle tot Hal. 380.
Albertus, nae Spanien vertrekende, laet Andrews
van Oostenrijk tot Landvoogoht in Nederland. 381.
Albertus krijght tijdingh van 's Koninghs dooto. 382.
Deselfs verhael. 383.
Aer en leden van Philips, ont oordeel der menfchen
van hem. 384.
Margarcta, rookomende gemaelin van Philips de III.
wordt van Albertus door Italien geledit. 385.
Klement vereenigt tot Ferrare plegheely in den hu-
weelenet iet Philips met Margareta, en Albertus met Iabella.
386.
Nieuwe beroerten van Graef Edfart in Ooff-Vrieland.
387.
Sonder vrucht. 388.
De Stadhouder van Vrielandt fendt dien van Ooff-
rielandt onderfam teheen den Graef. 389.
't Graeven klagher. 390.
De gefchillen tot Acker hoojer loopende, vallet
ten naedeel der Gereformeerehen. 391.
Mendoza treekt met syn leeghier in den landen van Kleef en
Gulik. 392.
Geweldighe maght des Koninghs dat pas. 393.
Frederik van den Bergh Veldheer des leegheers naet
Mendoza. 394.
Bourlotte verdrijft de Hollandfsche schepen tot een
Rhijnberk. 395.
Befchrijvingh der volken, die naet een Hollandt om
den Rijn woonen. 396.
Mendoza belaat Orloy en Mulmen te flerken. 397.
Bytter flerlte onteflentens in de Vereenigde Landen.
398.
Wae teheen den Prins operekt. 399.
Die ter gunst fijner moeye 's Heerenbergh en andere
plaeten, van werken ontbloot fijnde, ontsnych fiet.
398.
En lighe met syn leeghier op den Gelderschen waerde
nderland. 400.
's Prinfens troepen fijn ongelijck swakker als 's vyands.
401.
G g g g i i
402.
De
De Spaansche worden door 't senkoomen van nieuwe troepen versterkt. 362.

Die de landen plunderen : en de waepenen teeghen el-
kander en huyne Overlenen neemen : de hoeden fal-
s fijn oneenig. 363.

Door 't tenmenen van Sibylla van Kleef, wordt van
die kanten hulp teeghen den Spanjaert byengetrok-
ken. 364.

Verdelingh van Dutycholland in tien kreytfen. 364.

Maurits wordt bedankt, dat hy met de minste schae-
der gebeerlanden oorlogt. 365.

De Vereenighe Staeten Rocken de Dutyschen op te-
ghen de Spanjaerts. 365.

Grooten honger en byter verlooper onder 't Spaansch
krijgvolk. 366.

Mendofa beleeghert Rijnberk. 366.

Rijnberk befocht met de pekt. 367.

De Prins fent drie vendelen om den weerd te bewae-
ren. 367.

Waar van daen sy door den vyant verdreven sijnde
Rijnberk koome. 367.

Mendofa legte befestigingh binnen eenighe steden in
't landt van Kleef. 367.

Hy dringht op Rijnberk aen. 368.

De Spanjaerts , hebbende eenen stort gedaen op het
bolwerk, worden van de verdedigers ruithgh afge-
weerd. 368.

Ooversyge van Rijnberk. 369.

De Graef van Valkenkeyn omgebright teeghen gege-
voen woords. 369.

Die van Weeefel, Mendofa kooren en folyd verchaft heb-
bende, worden gedwonghen den Roomschens Gods-
dienst toe te lasten. 370.

Mendofa trekte oover den Rijn. 371.

Hy leght befestigingh binnen Rees en Emmerik : en
overveldlyght Yffelburgh, daer hy voo gurghers
OM-brecht. 371.

't Volk van Maurits , de Rijnjihd doorftekende,
wordt van de Spanjaerts verdreven. 372.

Maurits verfekert figh van Sewenaer en andere plaet-
fen. 372.

Maurits , om den vyant den ingangh in de Veluwte te
flytyn, 1aste fijn leegher needer voor Doefburgh. 373.

Mendofa vermeelert Deutekom. 373.

De Spanjaerts door hongher en fteeken feer vermin-
dert sijnde, worden te reade op den Duyfchen Boed-
dem t'oeverwinteren. 373.

Sy neemen in 't weegthrekken Schuylenburgh in. 374.

Maurits doet binnen Aernhem voorraadt van oorlooge
teghen 't aanstandaer jende ooberlappen. 374.

Emmerik'van s'vyants befestigingh verloft sijndes,wordt
met Sewenaer op fijgh selven gelaeten. 375.

Aenfienelijcke lijken in Nederland. 375.

Des Graeven van Kuylenburgh : des Heeren van Sant
Aldegonde : van Elbertus Leonius. 375.

Baldaegheden en gruwelen van de Spanjaerden in
Dutyclusland. 375.

ACHTSTE BOEK.

't JAAR 1599.

Mandoffa oeverveldlyght Kalker en Gogh. 379.

Die van Weefel , omanegen 't afzalen der Vereenighe Staeten , herstelen , door lut van
Mendofa, den Roomschens Godsdienst. 379.

't Spaansch leegher vertrokken sijnde, herstelhen feig
in hunnen Godsdienst en vryh. 380.

Mendofa traght de verbondene Vorften aen den Rijn
van een te scheuren. 380.

Verdelingh der Spanjaerden voor de selve. 380.

De Vereenighe Staeten, verweeren schriffen in 't fecht
gevende, fuyveren figh voor de Dutyschen. 380.

De beleaften van oorlooge teeghen den Spanjaert geen
onder de Hoogehuysfchen trechghlyght voort. 382.

Patel , Heffen en Bruynwijk dringen op 't spoedigh
der van den toght. 382.

Heffen en Bruynwijk twijfen om 't veldtereehch. 383.

De Kreitsvoorwelle van Weelphaeten wordt veldvoo-
overe gekooren. 383.

Maurits foldaeten wrecket figh oover 't ombrenghen
hunner krijgsschellen met moorden en rooven. 384

Emmerik wordt wyderom aan de Spanjaerds oeverge-
geven. 385.

Luindwijk van Nassau neempt den Graef van Buoygo

ganghen ; en meer andere faaken van weynigh na-
Drull gelijcke de Vereenighe Staeten. 385.

's Koninghs leegher trekke af ten weederlieden van de
Rijnkant. 384.

Andreas keert belet in plaats van s'Graevenweerd aen
tafelen, in den Bommelweerde te vallen. 384.

Onerfstylht van Maurits : deszelfs oofaeken. 384.

Om s'vyants aanlegheen voor te koemen, neemt hy
wyderom met fijn leegher den Gelderfchen weerd in
Hy verlert's Graevenweerd. 384.

Door 't tooden van 't geschut worden 't veele van de
vyant verflonden. 384.

Maurits, gewaerschuwt voor Bommel toe te fien, oor-
deeckerder te blijven daer hy was. 385.

Geleegeenheit van Meeuwsel. 385.

Befchrijvingh van Bommel en den Bommelweerde. 385.

Verfcheyde uytweegheden van Wael en Maede. 386.

Barlote en Stanley vallen in den Bommelweerde. 386.

De Prins binnen Bommel gekooren sijnde, herftelt de
herten der burgheren. 386.

Voortreffelijcke wilche om steden teeghen de belege-
rers te verfcheidhen, toens gevonden. 386.

Greveceur geet figh oover aen de Spanjaerds. 386.

Die van Hollant flappen teeghen de geweldighe
anlegheen des vyants hunne krachtgen en middelen in
387.

Swaeringh oover 't ingaeren van den tweehooderten
penningh. 387.

La Noue werft in Vrankrijk kryjgvolk voor de Ver-
eenighe Staeten , 't geen Philips vruutelooos
pooght te beletten. 387.

Maurits voorfichtigheit. 387.

Graef Ernft belet Mendoa den oovervoert in den Tie-
erweerd. 387.

Maurits verfekert de Voorne, omanegen den teegen-
flant van Sapena, met een fchanfe. 388.

De Spanjaert bouwt de fchanfe Sta. Andries. 389

Vruutelooven eenflaght van Barolote op Werkum. 389.

De Hoogduytshche teeklen te velden teeghen den Span-
jaert, onder 't beleidst des Graeven van de Lippe.

Sy ooverrompelen de fchanfe voor Rijnberk. 390.

Sy trekken nee Rees , en tafelen 't vruutelooos aen. 390.

Willem van Nassau vermeelert Deutekom. 391.

De Hoogduytshche teeklen de beleegeringh van de
fchanfe op. 391.

Maurits leght herken teeghen de fchanfe Sta. Andries.

Den Vereenighe wen den handel op Span-
jen en Vlaendre verhooben. 392.

De Vereenighe Staeten in teegendeel verbienden enen
yegehen eenigh geaer waren tot den vyant oover te
brengen. 392.

Sy fenden een vloot, die niet-geboot yver was uytge-
rufft, in fee, onder 't beleidet van Pieter van der
Does. 393.

De Spaansch vloot in de Coronni weyghert te flaan. 394.

De vloot der Vereenighe Landen taft de Kranichhe
eylanden aan ; desfelyver fchrijvingh. 395.

De
De Hollandsche vloot komt tot onder 't kaf teel van Kanten.
De eylandene, poogyen vruchtbeschooj 't landen der Holl.
Van der Does geopneft.
't Kaf teel geeft gijf over.
Eenig Hollander worden 'tijt hinderlueghen van de woelfelingen oevervallen. Sy vertrekken nae 't verbranden der flatte en der kaf teelen.
Van der Does, hebbe ende een gedelige vijfder nijfte nae huysen gevoe, vaer met 't ooverrege schepen nae Brazifl.
Beleftijvingh van 't eylande Sant Thomae, dat van der Does verfyllt om fijne troepen te veverfichiken. 396.
De flatte Povaefs met har aar kaf teel wordt van der Does oovergegeven. 397.
De eyländeren flieken de flat in brandt. 398.
Befmettelycke fekte onder de Hollanderen. 399.
Doodt van den Ammiraal van der Does. 400.
't Vergier fijne plaatse vevolgt de Hollanderen in hun vertrek: fy foopen nijfte nae huys. 401.
Alwaer, nae veel volck verlooren te hebben, inkoome. 402.
De Spansche vloot wordt door form met schade van Tercera vertreven. 403.
Frederick Spinola brenght ses gelycke ten dienfte van Philips in Nederland. 404.
Die te Suyis inloopen. 398. en aoom eemen geweldyfchen fchik maken: meer worden, oorloghcheepen der Vereenighde Staeten zentallende, veynig doornameht. 405.
Albertus van den Paut met het gewijde fveerder begifftig fijnte, keert met Isabella weeder in Neder-
landt. 406.
Hy vindt alles in vanorade. 407.
De Nederlanderen fijn gebleghet oover de feeden der Aerschartoghien. 408.
Die tot Harteoghen en Graeven plegehtiglych worden oegenoomen. 409.
Bekommerijen lacht der Vereenighde Landen. 410.
Effex bedrijven in Yerland ongelukkych geweeft fijnte, wordt hy, ogleuft in Englande weederkeerende, in verfiekerig genoomen. 411.
Elisabeth vermaakt den Staete der Vereenighde Neder-
landen oopenlyk beken, dat de vrede d'Engelfchen noogheid was. 412.
Die 't Keylers gefant teekende de vrede afwifjen. 413.
Die van Holland, de hooffichartingh verdubbellinge, worden van huyn bondgenootgen traghelych ge-
volgden. 414.
De Duytsche Voorfchen bieden hunne hulpe aan. 415.
Den Koningh van Sweeden, aensokeende de bondgenootschaft der Staeten, wordt vriendschap aenge-
booden. 416.

Neeghende Boek.

Jaer 1600.

S

Staet der Nederlanden ten weederfijden. 403.
Luidewijk van Naffau verraat Wachtendonk. 404.
Gevecht tuften Breante en Grobbendoux f oldsateen.

Breante, van de fijne verlaeten, wordt schandelijk ver-
moort. 405.
Maurits vermeert et Grevecoeur: en verfalt vijfhon-
dert ruyters van de vyand. 406.
Hy belegheert de fchanse Sant Andries. 407.
De belegheerde, hebbe omtanghen hondert en vijf-
entwintghydigmat guldens, geven de fchanse oover,
heeft seldem onder de Staeten. 408.
De halfterrige weekspanning der flatte Groeninghen,

uylt laft der Algemeene Staeten, door Graf Willem
teghooifamchheid gebraucht. 409.
Die ook de bevoorfeen tuften de Vrieyen, oover de be-
haftighen geroefen: wegheemt. 410.
De gefanten van Engelande en den Aerschatrogh, tot
Boulogne by den anderen gekomen, om van vrede te
danlen, scheidt onvurighere facke. 411.
's Keylers gefanten cyffchen weederinruymingh der
plachten op de Duytschen boodem, en vergoelinng
de schaeden. 412.
De Staeten antwoordt. 413.
Brieven der Vereenighde Landen aan de Staeten onder
teghooisamchheid van Albertus. 414.
Verhael van den togh in Vlaender. 415.
Albertus, verwrijght van den inval des Prinsen in
Vlaender, trekt fijne troepen van alle ooren by een.
Isabella betuyght de mynte voldoet door gebeeden en
beloten haer niet te veverfichiken. 416.
's Aerschatrogheen aentoght jaeght Mauris soldaten
den schik op den huls. 417.
De beletenigng van Snaefelkerde wordt van de Spanjaer-
getrageht. 418.
Groot gevaar van 't Hollandisch leegheer. 419.
Ernst, gefonden om den vyand dun wegre af te utfijden,
wordt, nae een verlies van achtdivisionen man, ge-
dwonghen te vluchtigen. 420.
Mauris laghorde: die beelt de scheepen af te Bteeken.
421.
Slaghorde van 's vyants leegheer. 422.
De Spansche hoofden moedighen den soldaten te fij-
de. 423.
's Selfhe doen der Vereenighde Nederlanders. 424.
's Prinsen noopeenren aan fijnen broeder Henrick en
anderde. 425.
Aenvangh van den flagh. 426.
Albertus ehenhuyst 't vlaygh. 427.
Mauris verkrachtte de leegheer. 428.
't Getal der verfiekeringe. 429.
Mendoa gevanghen. 430.
Sipena fierft aen fijne onade. 431.
Beckommeris van der Afgefondene van Staet geduerende
den flagh. 432.
De hooveelingen fayen haet tuften den Staeten, den
Priez en het gemeen. 433.
De Print, weederegekeert nae het belegh van Nieu-
poort, trekte fijn leegheer af: en bekeghert vruchte-
loos de fchanse Isabella. 434.
Barlote worden doorfchooten. 435.
Maurits gaat van Ooflende t'Seyl. 436.
Albertus hanteert een vergederich der Nederlanden,
dende onder fijne geheoarmschaft. 437.
Sijne reedereen om geldt te verfikhen. 438.
Antwoordt der Staeten. 439.
's Aerschatrogheen Gefanten handelen tot Berghen-op-
Zoom met d'Afgelfonde van de Vereenighde Landen
van vrede. 440.
De Bondgenooten verklaren, dat 'er, ten fyn de
Spanjaers alle gefagh benoomen, en 't wycheemich
kringvolk verfonde wonen, geen vrede te maeken
is. 441.
De Staeten der Nederlanden, wanhooping aen de
vrede met de Vereenighde Staeten, vinden nieuwe
belastighen. 442.
Hun muifhoren over 's Koningsh brieven. 443.
Wreeft heit der Dunkerkerken teekhen de vijfchers der
Vereenighde Landen: die gevangkan fijnte geftraft
worden. 444.
Tot Dordrecht wordt een gelye gebouwt. 445.
De Hollanderen haeken 's vyants scheepen tot van onder
de wallen van Antwerpen. 446.
Oourtoght tuften den Fransois en den Savoyaert. 447.
Die haeft in vrede cyndigh. 448.

Henrik;
Regist der Historien.

Henrik, hebbende Margareta van Valois verloofen, trouwt met Maria de Medicis. 425.

TIENDE BOEK.
't JAER 1601.

K
Loet vermeegert het kafelie Krakow. 427.
De Spanjaerts en de Hollanders perlen den naburen gelijkelijk gelaten. 427.
De Vereenigde Staten Braunen de Duynterkerks. 427.
Vruchtecholen aëstilag in Vlissingen. 427.
Muyster onder Albertus krijgsvolk. 427.
De Vereenigde Staten beredtshen over eene tween
togt in Vlaand. 428.
Maurits beleeget Rijnberk. 428. dat figh over-
geeft; als ook Meurs.
Belchrijvingh van Oostende. 429.
Albertus beleeget Oostende. 430.
Veer Stêvooght gemaakt. 431.
Verhael des beleghs. 431.
De Vereenigde Staten beleegether onderwijn
vruchteloos 's Hartoghenboech. 433.
Rampfaeldynse des Graeven van Effex in Eng-
lande. 435.
De Spanjaert Johan de Aquila brengt den weeffpanne-
linghen in Yerlande te vergeef onderla. 435.
Seevaert van Olivier van Noort. 436.

ELFDE BOEK.
't JAER 1602.

V
Ervolgh des beleghs van Oostende. 437.
Nae Veer volght Frederik van Dorp. 439.
Door 't ontken van Mendoa worden alle gevangene
der Vereenigde Nederlanden geloof. 439.
De Vereenigde Staten werven eene groot leegerhe. 440.
Maurits trekt te veld. 440.
Mendoa en Spinola trekken hem teheen. 441.
De Spanjaerts weygheren den slagh hen aengebooden. 441.
Maurits beleeget Graeve. 442.
Mendoa liert zijn leegerhe neder beeneden Graeve en
Maurits. 442.
Gravee geheet figh oover. 442.
Muyster onder 't Spanisch krijgsvolk. 443.
Albertus plakkate teheen de mystelinghen worden in de
wind gelaaghen. 444.
Mendoa vertrekt nae Spanjen. 444.
De Hollanders beteeken aecr vaen van den vyand. 444.
Spinola galeyen worden van de Engelsche en Hollanders
verbrandt. 444.
Den handel der Hollanders in Indien neemt dapper toe. 445.
Om welken te verhinderen Hursato met een vloot ge-
fonden wordt. 445.
Dien de Hollanders, neemende twee scheepen, op de
vleugt drijven. 446.
De Portugisen vervoeren den Koningh van Achtem tot
hier omhrengen der Hollanders. 446.
De Koningh van Achtem sennet aen Holland. 446.
't Hoofd der gefanten flerkt in Zeelande. 447.
De Koningh van Terrana en andere Indiaten kieven de
fijde der Vereenigde Landen. 447.
De Hollanders neemen een Portugysche karakke. 448.
Begin der Oostindische maetstilagh in de Vereenigde
Nederlanden. 448.
Birón Chudblygh een hoogh verzaat met de doodt ge-
frait. 449.
Nieuwe onlauft in Oostvrielande. 449.

TWAEFLDE BOEK.
't JAER 1603.

D
Ooof van Elifabeth. 451.
't Verhardy reedeen der menschen van Elia-
beth. 452.
De Koningh van Schotlandf slet figh in 't besfit van En-
gelande. 454.
De Gefanten des Vereenigde Nederlanders werden dem
hemen gelukt. 454.
Jakob neyght tot vrede. 454.
Hy schen in Tyron sjinen foen. 455.
Hy verwerpt de beeden der Puritaneen en de Rooms-
geliden. 456.
De Roomerfchegrende uachtchet vruchteloos eenen macht
van Koninglijken bloede op den throno te helpen. 456.
d'Algemeene Staten belegch ten Ooverstiche ge-
hullen. 465.
Klaeghen van 's Keyers fent gat by de Staten. 457.
De Keyer feedig antwoordt. 460.
De Spanjaer neemt en verlief Wachtendonk. 458.
Grobendonk flau van vijf vaen peerd. 458.
Frederick Spinola wordt in een schepftrijd durch de
Vereenigde Nederlanders verflaehgen. 459.
Frederick van den Berghoe wordt nae Hoogfstraeten teeg-
hen de mystelinghen geloden. wleke Maurits te hulppe Koomt. 459.
De Graef van den Berghoe , weygheren flagh te leve-
ren, wijkt nae Hernehal. 460.
Maurits hervat het belegh van 's Hartoghenboech. 461.
De Graef van den Berghie komt tot ontfit. 461.
Maurits flau tweezyttent man van den vyand. 461.
Wrecck 's Aertsartoghen wredeeth teeghen de ge-
vaerheyt op gelijke wijfe. 462.
Vruchtecholen zenufl van Albertus op Maurits oppo-
wurpe werk. 462.
Den mystelinghen wordt Graeve tot inleerengh ge-
geven. 463.
Hierentreussen wordt het belegh van Oostende yverigh
voorgeleer. 463.
Van der Noott kriift de Opperebevel in plaet van de
Stêvooght Dorp. 463.
't Opperebeweg in 't leeger voor Oostende gegeeven
aan Ambrosius Spinola. 463.
Sijn neyerheit in 'toortfeeten van 't belege. 464.
Dapperheit der belegherden. 464.
Den handel in Spanjen den ingeefteenen der Vereenig-
de Nederlanden weeder opengefelt wordt door
svære belaffingh bedorven. 465.
's Aertsartoghen geveendige goeiderlereen heeft geen
gelukkigheyt uytlagh. 465.
De Vereenigde Staten senden vlooten nae Oolf- en
Well-Inalien. 466.

DERTIENDE BOEK.
't JAER 1604.

B
Affigny van Albertus gelast om met de Staten van
vreede te handelen wordt niet toegelaten. 467.
's Keyers brieven aan de Staten rackende de vrede. 467.
Antwoord der Staten. 468.
Baldaedigheeden der mystelinghen in Duytschlande.
468.
De Prins voert sijn leeger over in Vlaender: sijnen
mis slagh. 468.
Maurits neemt eenige fchieten in. 469.
Hy verflicht Ardenburgh. 469.
De Vereenigde Staten belegherhen Slays. 469.
Velatco teehenh Maurits uyterbroeken fijnde wordt ge-
flaehgen. 470.
Albertus
Registre der Historien.

Albertus bevredigt de myzelinghen. 471.
Spino la koome tot onlief van Sluy's, dan vruchteloos. 471.
Maurits vervoert Sluys. 472.
Hierenuffchen veredeghe Martekke Ooffende. 472.
Ooffende wordt zeen Spino oevergeven. 473.
Philips en Albertus fenden gaffent na Engelandt. 474.
Pays tulphen Philips en den Koninck van Engelandt; desiefs punten. 474-475.
De Vereenighe Staeten laeren den Koningh of Groot Britannien met toochlangs de Schelde na Antwerpen te vaeren. 475.
Den Jefuiten wordt vergunt weederom in Vrankrijk te koemen. 475.
Henrik vergeeft Ertranges doghter, die in Vrankrijk gewart had. 476.

VEERTIENDE BOEK.

't JAER 1605.

Erfcheyde reedsen op 't titel van pays tulphen de Aershartooghen en de Vereenighe Staeten. 477.
De Staeten edemoeidigh antwoordt aen 's Keyers ge-
flant driijgende op vrede. 479.
Omertuffchen fenden dezen wedeffijfs ten oorloogh. 479.
Spino wurde vereet met het gule Vlies. 480.
Vruchteoloofen eenligh van de Vereenighe Staaten om
Antwerpen te beleegether. 481.
Maurits neemt Woude. 481.
Maurits, zijn leegther in Vlaendre neederlantende, wordt van Spino gevolgd. 482.
De Staeten legher verflaut. 482.
De Staeten oorlooghcheepen neemen en verdrenken
wel de helft der Spaanfche soldaeten, koomeende oover
fee. 482.
De van Dooveren schieten op de Hollanders. 483.
Spino's rued om den oorloogh spoedigher ten eynde te brengen. 483.
Buquoy leght een schans te Keyersweerd. 484.
Henrik van Oranje met Graef Ernst teeghen Buquoy
gefonden verflert in Rijnberk. 484.
Spino trekt nae 's leegther van Buquoy. 484.
En voorts op Linghen. 485.
Hy vermeeft Oldenfahl: en beleegether Linghen.
Dat oovergeveen wordt. 485.
Maurits ruit ligh te spaeed toe om 't beleght op te flaan. 486.
De steëveogh Kobbbe, aangenlacht oever to schelchtli
een oovergaewe, wordt in heghenits gelegh. 489.
Spino's Berke Linghen met nieuwse werk. 489.
Maurits voordeet de meeli noodlijdende plaetsen met
beletting. 488.
's Aershartooghen eenligh op Berghen op den Zoon,
onder Heroicurt en du Terral tot tweezeenaen mil-
lucht. 488. 489. 490.
Vruchteoloofen eenligh van Grobbendonck op Grave. 490.
Spino leght een schans op weederfijfsen der Rhins. 490.
Verflert fijnde met onderlant, fent hy Buquoy tot
het beleght van Wachtendonk. 490.
Maurits soldaeten, op Spino's leegther aevallande,
beleften figh felven doey ghynen schijck't verkrijgen
van een heerlijke leeghe. 490-491. 492.
Dood van Omnervalle: en van Trivulzio. 492.
Wachtendonk geeft figh over oever van Buquoy. 492.
's Primol neemt eenligh op Gelder gemiff. 492.
Buquoy neemt Krakau. 493.
Fredriek van den Bergh boueert een schans dicht on-
der Sluys. 493.
Grobbendonx van wordt gehelegen. 493.
Den Ammiraal van Dunkerken veroortd oever oer de Hol-
lanten. 493.

Sebalde de Weerdt wordt door vertraedt des Konin-
ghs van Kandy in Indien omgebracht. 494.
Philips verbiedt alle wyanderes op Indien te vaeren. 494.
Marcielf vaert met twaald tchepeen nae Indien. 494.
Vervolgingh der Gereformeerden tot Aeken. 494.
De Spanjaert leght Henrik in Vrankrijk laeghen door fjinen gefant. 495.
Henriq gramfchip teeghen den Spaanfchen gefant. 495.
Verhael der faemenweeringh in Engelandt. 495-496.

VFYTENDE BOEK.

't JAER 1606.

Spino heeft veel moeytens, oan van Philips gelnd
voor fijne soldaeten te krigen. 498.
De Vereenighde Staeten genoeghen figh met dit verda-
dighen hunner grefen. 498.
Den oorloogh gerefti tulphen Henrik en Bouiffian
wordt gelift. 498.
De onlufen tulphen de ftaad Bruiinwijk en kunnen
Harthog worden weghgenomen. 499.
Koningh Jakob neemt fijne onderdaenen eenen nieuw en
ed eedt. 500.
Groote onlufen tulphen den Paus en de Venetiaenen.
De Venetiaenen bannen de Jefuiten. 501.
De Hollanders fenden een vloot teeghen den Spanjaert,
der onder den Ammiraal Hautain. 501.
De Vloot koomt weeder 's Iouys, niet fonder buyt. 502.
Breevoort ingenomen door deu Terral wordt. Ann
Henrik weeder tot oovergevy gedaad. 502.
Niet better tekelt dat Terral fijnen eenligh op Sluys.

Buquoy kriught laft om de Betuwu in te treckhen. 504.
Spino's felfs heeft het ooghe op Vriendland en de Velu-
we. 504.
Maurits verflert de voornaemfle fcheiden teeghen Spi-
no. 505.
Aen wien Lochem figh oevergeft. 505.
Juffiniini wordt door dat hoois belet fijn krijgsvolk oover
de Wael te fetten. 505.
Maurits behaufft grote ftrecken langs de ftoomen
teeghen den paenenden vyand. 505.
Spino's vruchteloos getraagt hebbeende Swol te behoo-
ghen, neemt voor figh Grol, en beofs Buquoy
Nymeeghen oen te aften. 506.
Hy beleegether, nae 't voveroveren van Grol, Rijn-
berk. 507.
Prins Henrik brengt verflertkingh in de ftaadt. 507.
Soulfie en andere Franfeliche edelen behuuyt figh
erweylvryvliígh binnen de ftaadt. 507.
Maurits beuuyt met het vertles van Rijnberk het jaer
to doen verloopen. 508.
Oovergeveen van Rijnberk. 509.
Vruchteoloofen eenligh van Prins Henrik op Venlooo.

Mystery onder Spinoas krijgsvolk. 509.
Aen wien Juffinius van Naffiu lijftroght geeht en hoop
van onderlant. 510.
Ernft van Naffiu vermeefert Lochem. 510.
Door danenoomt van Spinoa breekt de Prins de be-
leegetheringh voor Grol op. 510.
Ongelukkige ftegofth van Hautain. 511.
Scherkhelijke daedt van Reynier Claes. 512.
De Spaanfche armeode wordt verlicht door scheepeh
gekoemen uyt Amerika. 512.
Geluckgher voorgangh der Vereenighde Nederland-
sche faken in Indien. 512.
Breder Brechhinvigh van de daeden door de Hollanders
in Indien uytgevoert. 512-513. 514. 515. 516.
Doodt van Philips van Hoonsloft en Johan van Naffiu.

En van Juffius Lipius. 518.
H h h h.
De Prinsesse van Bourbon trouwt den Philips van Oranje;
Verhal der faelen hierentuchtts in Europa, voorgeval-
len. 518-519-520-521.
Beeden der Porruigsien aen Philips om vreec met de
Hollander. 521-522.
Welken Spinola ook raadt.
Veelen in de Vereenigde Landen houden den vreec ver-
dacht. 523.
Wittenhorft koont uyt laft der Aertsharogten in
Haege, om van vreec te handlen: vergelijkent
met Joan Gevaert. 523.
De Vereenigde Staeten geene brieven de Aerts-
harogten ontfanghen hebbende, stellen die faete
uyt. 523.

S E S T I E N D E  B O E K.

tI A E R 1607.

De Staeten lichten t' kaffel tot Groeninghen.

De Spanjaert ooverweldeyt eenschys by den Bom-
melweert. 525.
Hy betet en vermoort uyt hinderlaegen den Graef van
Broek. 525.
Henrik van Nallaec met verfallighen, en
Henric van den Bergh gevanghen. 525-526.
Van den oochte hoop van Frederic van den Bergh op
Aardenburgh. 526.
d'Engliche en Hollander senden scheepen nae Indien.
526.
d'Engeliche beradetlaegen oover 't inneemen van Vir-
ginia. 526.

Begin en voorwaarden der Westindische maetchappy
in de Vereenigde Nederlanden. 527-528.
De maetchappy opgeregth in de Vereenigde Landen
wordt door woorden en schriften verkladigh: En
van andere teegenpproeven. 528-529.

De maetchappy aen 't horten. 530.

Swaerighed in de Vereenigde Landen om een begin
van de vreecdehandelingh te vinden. 530.

Waer in de Prins op 't seinraeden van Oldenbarnevelt
bewillig. 530.

Den Gesanten der Aertsharogten, ter Vergaderingh
der Algemeene Staeten op de vreec dringhende,
wordt geantwoord. 531.

John Neyen wordt gekooren in plaat van Wittenhorst,
on den vreec te voorderen. 531.
Die, door de Prins onderricht, aen wat swaerigheden
de vreec heerperde, brieven der Aertsharogten aen
de Staeten breght. 531.
Inhoudt der brieven. 532.

Antwoord en eckh der Vereenigde Staeten. 532.

Neyen belooft, dat hen volkoomen getoegen fal ge-
geeven worden. 532.

Brieven der Algemeene Staeten aen de befondre La-
dcchapen hier oover. 532.

Sy schrijven eene dank- en beede-dagh uyt. 532.

Van der Does de brieven by hen ontdekene nae Ant-
werpen brenghede, wordt bezchenk met een
goege keete. 533.

Albertus verbiedt alle vaandefchap teeghen de Veree-
ningde Landen, en flet de gevanghene in vryhede.
533.

Van der Does koont met Neyen weeder in den Haegh.
533.

Eenighe leden der Algemeene Staeten hebben een
keer van de vreec. 533.

Verhael van Heemskerck grorlijcke voetoght teeghen
den Spanjaert. 533-534-535-536-537.
Neyen hierentuchten in den Haegh de vreec bevoor-
derende, verfoekt dat de vloot uyt Spanjen t'huys
onboorden worde. 538.

Waar oover onder de Vereenigde Staeten bedenken
val. 539.

Henrix gefanten aen hen. 539.

Jeannoit van des gefantchaps. 539.

Die, naer 't doen van klagen uyt 't Konings naeme,
fijne hulpe noghians den Vereenighden Staeten aan-
biedt. 539.

Die ook om met andere Koninghen en Vorsten te
vaagen. 539.

Neyen foekt Aertfens door schenkaedjen te winnen.
540.

Does ondecte de faete aen de Staeten. 541.

Berk en van Maellende der Staeten gefanten aenKoningh
Jakob. 541.

Spotten en Winwood fijnen 'tweeghe by de Staeten.
542.

Met de koomeft van Verreyken worden de Spantcliche
konftentaeryn ondecte. 541.

Veelen onder de Vereenigde Staeten fiien ten hooghten
mynoeght, dat fe van den Spanjaert bepot worden.
542.

De bekragtigingh uyt Spanjen oovergebraght mit
haeght den Staeten. 542.

Verwijt van Oldenbarnevieldteeghen Verreyken. 543.

Neyen en Verreyken ooverhandigen een andere be-
kragtigingh. 543.

Om welke den Staeten te doen aenmeenen dy alle kraght
hen infibanen. 543.

De verfoechyde driften onder de Vereenigde Staeten
loopen hoe langher hoe hoogher. 544-
't Oovergebraght gefchrift voldoet als nogh hunne ver-
waghtghe niet. 544.

Sy maaken den gefanten bekent, dat fe den geheele
handel fullen brengen in de vergaderingh der be-
fondere Landschapen. 543.

Eenighe leden van de Algemeene Staeten oordeelen ge-
vaerlijk 't vynand gefanten in den Haegh te de han-
deligh t'ontfanghen. 545.

Sy willen mit den vynand niets gedaen hebben, dan
naer voorgaande vaalliggingh der vryheid in klaere
woorden.

Maurs en de Zeeuwden raeden sig van alle handelingh
te onthouden, ten sy de woorden tot verfekeringh
der vryheid alvoorens worden toegefaeten. 545.

'd Algemeene Staeten bieden de Aertsharogten langher
schot briggen van waepenen aen: en begeeren geene
ander gefanten als Nederlanders. 546.

Waer van d'Aertsharogten 'tvenemael afkeerht. 546.

Die van Hollandt flaan toe, dat 'er nemant buyden in-
boorlinghen op de handelingh worde afgegonen. 546.

Gefanten van Deememarken en andere Vorsten aen
de Vereenigde Staeten. 546.

's Keyfens brief aen hen. 546-547.
Antwoord der Staeten. 547.

Bewijs dat alleen Gelderland en Utrecht fijn een leen
van 't rijk. 547-548.

De Hollander oovervalt Alberbus ruyters behaalden
med folyly. 548-549.

Alberbus en d'Algemeene Staaten danken een gedaekte
hunner uythecmichs kriegsmaght af. 550.

Den mytelinghen tot Dielt wordt, op den raede van
Ibaar, teeghen gegeeven woord, befaet de landen
der Aertsharogten te ruymen. 550.

Eenighe befondere hyden in Hollandt bedijken 'tReem-
stermyn. 550.

Warwick weederkoont mit twee scheepen uyt Indien. 550.

Verhoeven mit dertien andere dertwaerts gefonden. 550.

De Staeten besiffen de geheillen geraetjes tuschen de
flate Embden en den Graef. 551.

Ge-
De Spanjeërs doen hen, die hunne vryheid onbevorderd eyffen, eenen anderen voorlicht.

De Staeten blijven by hun beluyt.

Maurits brief aan de ceeden van Hollandt, hen afvaar- dende beluyt te maken.

Verfoeyden uytleg des briefs.

Lipitus, brieven, die t'beftant uytgegeeven.

Verwijt der Spanjeërs den Staet ten gedient of van hun aflicht.

Oldenbarnevels antwoordt uyt naam der Staetten.

De geheyme berigspunten van Richardot achterge- laten raeken onder den gemeen man.

De Gefeanten der Koninghen ontwerpen een verdrag van beluyt.

Reeden van Jeannin ter Vergaderinghe gevoert voor t’beftant.

Ook raedt Winwood tot beluyt.

De fecke wordt onder de Staeten met groote heerigheid gedreven.

Oldenbarnevel, beslæden met den fwaerften haet, laette fijn ampt needer.

’t Welk hy, op’t verfoek der Staeten, weerden een- veerende, geheel Hollandt en d’andere vijf Lande- schappen tot een gevoelen brengen.

Zeelandt alleen, door opbouken van Maurits, wey- gheert het beluyt.

Heervighe reed van Jeannin teeghen de Zeeuwen, die d’Uitreghtede vereeningh voorwenden.

’t Selde doet ook Spenfler.

Geruht dat den Spanjaert t’beftant mifhaeget.

Waer oover de Aerts hartoghen gevraeght fijnde inzake naen Spanien affcheit.

Die door alle middelen op’t beftant aendringshe, door den Hartogh van Lerma geflipt wordt.

Philips Willem, Prins van Oranje, koomt in Hol- landt, en verfoene Emanuel van Portugal met het huys van Naafan.

Adolf van Naafan verlaeght.

Geschillen over ettelijke hoofdflucken des Goden- dientis tuschen Goemaris en Arminius.

’t Gevoelen van Arminius koome oover een meer de leer der oude Criftenen.

Augustinus is d’eerst geweef, die anders heeft begon- nen te leeren.

En in’t Welken tijve fijn gevoelen getrokken heeft.

Geschillen oever deeffe fack onder de orden der mon- nikhen.

Gevoelens van Luther, Melanthon en Erfamus.

Calvinus verliefht het gevoelen van Luther met nieuwe bewijzen.

Bez en andere verwaaren de hardigheid van Calvinus gevoelen.

Welker leertlinghen oover de Nederlandtsche kerken getelt fijnde, den genen die t’anders verfromden niet willen dulden.

Waer uyt oneenigheeden en meeningvulighe klaghen aan den Vrijtater voorkoemen.

’t Verhandelde in’t gelyk uyt laat van de Staeten gehou- den tuschen Goemaris en Arminius wordt bevoelen flit te houden.

Nieuwe stoffe tot krakelen.

Mechels weederkoomt uit Indien, nae een gelukki- ge verrijkhe, beter dan der vorige voorkoemen.

De Onlustige matjestapp’er wordt geflipt met geldt van’s vyands ingeefeten.
ACHTIENDE BOEK.

' t JAER 1609.

E Zeeuwen bewilligen in de toestemming der andere Landschappen. 586.
De twaergheden die 't belant weederhouden minderen. 586.

Regis ter der Historien.

Nieuwe onderhandelingh t'Antwerpen bescheeyden. 586.
De Spaensche verwilten 't tekenen van 't ontwerp hen voorghouden. 587.
Heevighe betwiflinghen van weede: fiden. 587.
Het punt rackende den handel geilooten. 588.
Ook worden d'ovyerghe aghan deel. 589.
Aertschoppen van Kamerijk, fier Luidewijck van Buer- lemont.
Aertsbisschop van Keulen, fier Ernh von Beyerem.
Aertsens fier Kornelis en Francisc Aertfans.
Afgeroemende uyt den Raadt van Staeten met Maurits te vede. 163. 417. 420. 468.
Afgint tuschen opperhoofden bederft meereendeels de grootste aneeleughen.
Afrika in oronst en verdeelt.
Maekt Scheidt Oopent Slaeteenbrugh Kardinael en die Trekt Beleeghert Sendt Leght Wil Geeft Volght Sijnen Belaft 0113I0 Sijnen met wordt Raekt Wordt Gebruykt dan Ooverweldight In Sijn Sendt Sijnen Stjne Wordt Sijne Kriight Trekt Wint en Sijnen Befaet 0113I0 Sijnen met wordt af Raekt Wordt Gebruykt dan Ooverweldight In Sijn Sendt Sijnen Stjne Wordt Sijne Kriight Trekt Wint en

Ambono verovert. 512.

Ambrofio Landrian wordt gevangen genomen. 288.


Amerikaensche maetchthypen in Engeland opgereght. 526. In Frankryk loop het te niet, en wordt by alle men- re hervat. 581-584.


Amirale Villars , sookt Villars. 312.

Ammiralityct. 117.

Amsterdam en Middelburgh verachten weer dezen de- meenen ooeleghe van Hollandt en Zeeland. 43. Ammerdam geeft fijn oover aan de Nederlinden, en op wat voorwaarden. 59. Neemt geweldig toe in handel. 121.

Andreas Hurtado Mendoza door Philips met een vloot na Indien gelonden om de voorpooft van de Hollanders aldaer te belegeren. 446. Maakt een aanlig om Bantam te vermeert. 446. Schrijft aan de vloot een sloopinge om de vloot Weder Hortma, en werben hy gelooft in en op den vlugt gedreven worden. 446. Sijn moorden en branden in Ambo. 446. Andreas de Miranda, Steevooght binnen Metten; geeft de fladt en 't kathels oever. 314.

Andreas van Oudenhuy, Kardinael, wordt Land- vooght.

Andries Heffels, Gefant aan de Koninghijn van Engelle-

den. 361. Andries, de schaft, gebouwt door Mendofo. 362.

Beleept het van Maurits. 405. Geltatenis der wer-
ken. 405. De befelltinghen jaeyen hunte hoof-
den uyt. 405. Ontdecken en mijdten de licht van Bar-
lotte. 405. Geveen de beleeggeren troost antwoordt-
405. Beenehen een foaldier, van Maurits gevanghen en los gelaet om te oovergeve de ratten, en de ratten in de Marckplaet verboden. 405. Wordt de schaft voor hondert en vijftenintwintig du-
gent gulden, en neemen dient onder de Staetten. 406.

Worden by den vyanden verklaer for verraters, en gebarbann. 406.

Anjou, de Harthog, voor deelen meermelte aange-
focht, biedt den Nederlanders fine halve. 407. Si-
nnen zert onbelied in Vrankrijk. 408. Wordt allen-
thalen gunstelijk voorgevraeghen door fine voller Margarets van Valois, Koninghin van Navare. 409.

Wordt gevorderd door de Roomsegeleerde Grooten. 60. Op belayt de Staetten genooten bechermier der Nederlandtiche vryheit. 60. Belooningh hem booven de vergoedhing fine Koopen gedem. 60. Blint figh in Henegouwen onthouden, ten gevalle van Lalain. 64. Getal finner troopen. 64. Staet figh needer voor Binclt, dat hy vermeert. 64. Ont-
houdt figh meerdeels binnen Bergren in Heneg-
ouw, minoogt, dat hem de reeden 't finner belet-
tingh aangewezen niet worden ingerouyt. 64. Wey-
gaat figh in Henegouwen, en Figh in de Zuyder-
land, ontt de Goederen, dat hy de leevenshert. 64. Is ontfoort over den optogt van Kafmir nietgemacht. 64. Verwijderingh en haat tuffen hen bedyden. 64. Siet met goeden ooghen aan het verloop finner troopen nae Montigny, 65. Vertrekt nae Vrank-
rijk, en beeltuigheid de Staetten van ondankbaar-
hen. 65. Hem worden door de Staetten op fin-
verk belooft groote teekenhen van eere, en finner te ge-
denken. 65. Voorgedraeghen van Oranje tot de heer-
happ. 75.67. Geltuncth dienthalen aem hem gellung, en wel ontfanghen. 77. Ontfet Ka-
merijk, en wordt als Voor der verloffe Riedt bewaal-
koort. 77. Handelt in Engelandt vruchteloos van buowlief met de Koninghijn. 79. In Nederlandt geckeert fine aanweert hy de heerhapp. 79. Pun-
ten van het verdracht met hem aangegena. 79. Krijtigt Aeltt door verraffingh. 81. Wagh te vergeet op den byftant finner broeders. 81. Keeden waoren die niet gefolden worden. 82. Waer uyt hy eenen gene-
wolckhen inslag maekt. 82. Deffels ingeven. 82. Hy overmeepelt door de beffeltinghen Vil-
vorden, Denemonde, Dixmayde en Duykenkerken.

82. Sijen aenlith op Brugge fade. 83. Oover-
rompelt Antwerpen, dar hy dappere teegenligt vint, en uytge priceden worden. 83. Begeeft figh met groot geuer hyus leeven, en iwer verles det finier op. 83. Sendt gheanten onthouden de de
gehandel. 84. Weyghter de feeden weeder in te rangeyn. 84. Doet menigvuldighe klachtgen. 84.


Anna van den Hoove to Bruffel leevendigh in derde
gedolven. 115. Anna van Oldenburgh, Graeven in Oostvrielande, in 't bewint de regeringshe voor haroen Soon Edlant ten I. 234. Haere deugdigh. 234. Ongeleed-
lijkheen aenwaas der Raitt Eindert onder haer. 234.

Aanlofch verhindt. 238. Het Hanse feeden.


Antonis Grobben denk, het Grobben denk.

Antonis Peninot, Bilchop van Atrecht, fijn af kommoet, eenen en ampten. 15. heeft, onder Margareta, de klem der regerings in handen. 15.

Oude vyand-


Neemt tot het verkrijjen van de magiftraat van Ant-

melie gefalt figh nae 't Graeffchap van Borgojen te begeven. 17. Vertrekt verder nae Romen. 17.

Antonio Perez rampgelich vertrouwlingh van Philips.

Antwerpen fulta allens in lucht elam van haschelrijk opror. 24. Oevervallen door de Spaensgen, en deer-
liekh imhante. 52. Oevervallen door den Harthog van Anjou, en geredt door de Rieburghers. 39. Be-
neuwt door Parma. 90. 91. Groof getal van volk daer binnen. 94. Verdedichte in de regerings al-

dat, en wederhouden t. 423, 424. Vruutboc-

ken eenlith der Staetten op de Raitte. 480, 481. Ge-

koort tot handelplaet met de Spaensfiche over 't Bentant. 586.

Antwerpeners klaeghen over 'n Insullitie, en ver-
krighen dezen dan de van meeder vryheid voor de vreemdelingh. 12. Hen worden door de Spaensgen, oproergh teeghen hunne beveelhebers, afgeperf vierhonderdduizend gulden, by ooghuykingh van Requefens. 47. Stellen figh ter weer teeghen de Fransgoen. 83. In waepenen op 't uytbroven van een leughen, dat de Fransgoen door Oranje in 't ka-

theel gehecht waren. 86. Bouwen twee schuiten om de vaart te vyelighen. 99. Verlocken hummer bondgenooten byftant, tellen belaffingen op, en werven volk. 93. Hun verfuym door verdedelheit in de regerings. 94. Worden verwaerolff door hunne naebeeren. 94. Humme ontiijdelijke raedeligh. 98. Arbeiden vruchteloos om Parma, brughe te voor-

gen. 99. Humme schaede in 't verfuym van 't doorfchees-

hen van den Konvooitimlichen dijk. 99. En trach-
en 't daer nae te vergeet, 99. Geven figh aan Par-

ma oover oopvoorwaarden. 99. Vermoeeden die van Hollandt 't onfert hunner flade niet gemoet hebben. 99. Redden Lier. 245. Sijn 't weghel-
gooverden, omdat deen suchen van onder de wallen, en een galeye met eenighe ooghen. 424.

Andres genoomen van Albertus. 263.

Arent

Arminius, Hooghleegmeerter in de godheid toe Ley- den, in geselhch met Gomars: zijn gevoelen. 574-575. Wat te elkaander te laat legghen. 575. Zijn gevoelen koomt over een mit de leer de oude Christenen. 575.


Arragioniers regeringhe en reedinen van hunen val. 173.


Afooiwille, beoedeelt met de moord des Prinzen van Oranje, sneeder in't Schelmschulck van Renichon en dus du Four, om Maurits en andere om te brengen. 209.

Augustinus is d'eerste geweete die in 't punt van de wil der menchen van de oude Christenen is afgewezen. 575. Heeft veelen in het Wetlen tot zijn gevoelen. 575.

Aurelio Spinola wordt los gelaeten voor 't scheepsvolk gevaengeen onder den Aerts-harrogh. 472.

Auwaverderfl flemranderhend vervoort door Mau- rits. 205.

Axel ingenomen van Parma's weeghe. 89. Verraft door Prins Maurits. 104.

B


Baldes, Landtvooght van Aladauwen, met zijn schip ver- ooverd door Drak. 131.


Balffar Gerardis, Boronjiun, moorder des Prinzen van Oranje. 91.

Balffar de Moucherons ongelukkliche stoutren. 320-331.

Balffar Zunings, Spaniçchen gefant in Vrankrijk, maakt eenen eenlagh op Marcellle die ondertakt worden en fijnen ghemenschevyer in heghtenis genoemen. 495. Hevyche reedinen tuschen Koninigh, Henrië en hem. 495.

Bantam. 309.

Bipults Taxis, fiet Taxis. 325.


Barnevelt, fiet Johan van Oldenbarnevetel.

Baroen de la Chal, Schoonfoon van Richard, verfla- gen. 488.

Baroen de de Teleghhe voorneemden. 488.

Balthoert Enes beleghgethen Groeninghen en blijft'er. 74.

Balligny, fiet Graef van Balligny. Bedekeningen op de eerrmis der kroote van Engelandt. 453.


Beemleeneyr in Hollandt bedijkt. 530.

Benden van Ordonnante, 't voornement selve werd in den oorloogh. 21.

Berghen in Heeneouw over rafflesly ingenomen van Graef Lidewijck. 40. Beleghgethen door Alva. 40. Wordt overgeveget. 43.


Berichtschrift des Prinzen und der Staten voor de gefan- ten op de payshandelt voorgehouden. 49. Antworte van de Spanienaters daer op. 48.

Berk, fiet Johan Berk.

Bemardin de Mendoza, Spanischen gefant in Engelandt. 128.


Beechmerden oorlogh naedelich voor de Vereenigh- de Staten. 265.

Befchrijving der Vereenighe Landschapen. 42-43.
Van'tbufkruyt.

Waer Gemaekt

Verfterkt wordt Gelaft 404.40^.

386. Aen Vermoeden getrouwt 1 V3n Verflaeghenheit blijft Waer^6t.

27. Worden de waer Blyenbeek Beza Bommels Artois landt.

ruyters en ten. 42. 341. Van vaningenoomen fommighe lafter, af

142. Befchrijving van Geertruydenberg vecht meermals ge- lukkigh, en blaet drie kornieten van Maurits by 'Hartoghenboch.

Beftant gefelle by fommiagne booven de vreedo. 230.


Bezanne, Kolonel der Francaiz, in befeitning binnen Geertruydenberg, wordt alder in't fchevend een van een gevecht udtchen de fijne en d'Engelische doorfchooten.

450. Beza en andere verfwerden de hardigheid van Calvinius gevoelen.

576. Bintich komen komen om Anjou.


Çadeânt. 468. Verfierckt door Maurit. 472. 
Citius Ramquouwegheens Denenmarken voor Am- 
baldeur gefonden en Parma wordt van 't Hollandts 
krijgsvolk gevanghen.

Calvinist. 22. Sin moedig op de dappere krachten 
Die te Frankrijk door gekreeghen hadden. 22.
Calvinus verfierckt het glowden van Luther met nieuwe 
beweijnreelden. 575.
Camillo Saxehine, flichter van de schans Mußilin.
359.
Cafpar Eufium, Steevouogh binnen Koveorden, vrucht- 
loos zengleght van Verduq. 196.
Cafpar Robles, jockt Robles.
Carnce, Spanisch Colonol, blijst voor Ooftende. 432.
Cavendich fiet met een vloot na de kust van America 
de Molukke enlanden.
Ceceil, foorn van Burghley, en Raedt de Koninghine 
haren geheymen ràadt, gefonden nevenne Wil- 
kens, op de payshandel tuchten Henrick en Albertus.
333. Wordt nevenne Wilkes nae Frankrijck gefon- 
den. 378.
Champaigne, broeder van Granvelle. 48. Is mef- 
noeghe oover't maeken van den Prinfe to Ruwarde 
den van Braband. 94. Tot Ghend gevanghen bemidd- 
delt hy 't accoord van die staet met Parma. 93.
Charius, fiet Jonas Charius.
Chaffet geveemedit door Fuentes. 239.
Charillon, loonsfoon van den Amîriola Coligyn, 
grachtte in 't beleg van Ooftende. 472.
Charles van der Noor, Steevouogh binnen Ooftende. 
431. 461. Steevouogh oover Vlaendre onder Hen- 
ríck van Nalls. 472. Wordt geletaen op vlaen- 
dre en Sulys te waeken. 487.
Charlotte Brabantia, Oranjes doghier, getrouwt aan 
Glaude, Harthogh van Thours. 321.
Shaym, fiet Priem van Chaimy.
Christelijke Godsvocht gedoucht niet gevangehene 
in den oorlogh op de galeye te binnen. 424.
Christen van Bâmkaw, Gefant van den Koninghine van 
Denemarken aan de Staeten. 304. aan de Koninghine van 
Engeland. 307.
Christen den IV. fiet Koningh van Denemarken.
Christen den Rhône, fiet Heer de Rhône.
Christiema van Lotringhe koont, mits het vertrek 
vander Koningh Philip, in zemenkommig tot Opder-
landvoogdes, gedraghen van Oranje en de Ne- 
ederlanders. 407.
Christoffel, broeder van Enna, Graef van Ooftvrees- 
lande, in dienste van Alberus. 459.
Christoffel Morus scheidse in den aslagh van Lui- 
dewik Lopez, Portuges, op het leven van Eliza- 
beth. 210. Maaghtfiz hir ter lande de regering- 
ghen zyn. 223.
Concie van Tenent. Philip bielt dat men met het al- 
om akzondigen van 't sellide spoedig voorvaerde. 19.
Waer op daer in voornaemenlijke genen was. 19.
Waer teegen de Geesteliche in Nederland figh kan- 
ten in groote heevighy. 19. 't Akzondigen gaet 
in sommighe plaeten door, maar met beding dat 
neemand in fijn reght verkort wierde. 19. Dringt 
oever al door.
Coriolanus Garfador, Bischoop van Offerlo, 't Paus 
guang in Nederlandt, doet d'inwijingh der kerken bin- 
nen Weefel. 379.
Crevecoeur ingenomen door Hoonelen. 110. Die 
't flieght. 143. Weedergemaakt door 's Koninghs 
Overfiten. 143. Gheef figh oever aan den Spanjten. 
387. Vermeedt door Maurit. 405.
Cubillas fiet Pedro Cubihari.

Balde-wyser.
D. Avid Joris van Delft.

Dagvaert der Heeren tot Denemonde.

Daniel Marckete, Steevoocht binnen Oostende. 472.

Wordt gelegd de fladt op 't eerlijst over te geven. 473.

Daniel van der Meulen.


Diego de Piemontel, geeft figh met fijn schip oever af Pieter van der Does.


Difcuurten, het Reedenen.

Dixmuysl deovermeesters door den Harthog van Anjou. 82. Gewoonmen van Parma.

Doeburgsche leert door Maurits. 505.

Donauvaert ingenomen door den Harthog van Beyreiten.

Don Antonio Koningh van Portugaell 72.148. Steeft.

Don Diego Bracaro, Ambertol van Spanjen, in plaets van Marten Padilla.

Don Frederik neemt Zuthen in en michandelt het deellir. 41. Als ook Naerden. 41. Windt Haren, en fijn wreeghheid teeghen d'overgeveegghe.

Don Johan van Oostrijk gefonden tot Landvooghy over Nederland. 53. Is befondelij overbligt van de Paus. 53. Geeft dat fijn briquehehd int vrede vroonderhouden: maer is in 't heymelich gelucht den raedt en het berichtschrift van Rhoda te volghen. 533. Weet figh niet wel te verberghen. 533. Wordt fijn befluyden, in weevril van die van Holland en hahe bondelgenoten, in de Landsvooghy toegelaeten. 54.


Doorkrijft figh af aan Parma oever, van Dorth, Steevoocht binnen Grof, iaf harthigt in 't belgh van Spinola. 507.

Douay ooverkomt met Parma. 52.


Draak pondert en verweeft de Spaanſche kutfchen. 110.

Gefonden voor Aminraedt met een vloot nae Spanjen.

Duytſchien †liden meenhuulghulde onhyelen by de waepenen der partyen. 159. Worden eldenlyk gefoon der waepenen van Mendola. 315; 324; 375; 376. Hunne lafhartigkeit daer omstrengt. 376.


Duytſche Vofteken aen den Rhijn vergaardt hooren de verdiangengh der Spanjaerden. 380; 381; 382. Hunne befuyden aen den oorlogh teeghen den Spanjaer grote gedeelte, en af ronckende. 382. Panfelt, en Biurinwijck dringen op 'taptorighnh van den togth. 382.

Hoffen en Bruinwijck twelten om 't veldtheriu. 382.
B L A D T - W I S E R

Aan de reden van het sturen van de Staten conform de akte van 20 februari 1712.

Het besluit van de Staten van 28 maart 1712, dat de hertogen van Bourgondië en Savoye de hulp bieden aan hun broeders in Artois, leidt tot de oprichting van de Vereenigde Staten van Oost- en West-Friesland.

De Staten van Holland en Zeeland voegen zich bij de Vereenigde Staten van Oost- en West-Friesland, en opdragen aan de VOC een bondgenootschap te onderhouden met het Huis van Oranje-Nassau.

De Staten van Zeeland, Zuid-Holland en West-Friesland schenken de VOC een fonds van 1.000.000 gulden voor de oorlogsvoering tegen Spanje.

De Staten van Oost- en West-Friesland, Zeeland en Zuid-Holland dragen het eerste fonds van 1.000.000 gulden.
Ernst van Oostenrijk, rooft Embden. 233, 234.
B l a d t - w y s e r

Ferdinand van Oostenrijk.

Fernandez Telho Postocarrera, fiet Postocarrera.


Wordt door Boulon ontvett. 2:38.

Floris van Pallandt, Graef van Kylenbar, overlijdt.

dufour, fiet Pierre du Four.

Franeker en Leeuwarden behouden 't recht van verkoping der Magistraeten een fijf velen. 92. Activiteit van Franske.

Francisco de Mendoza foekt Mendoza.

Franciscus Balduinus en Georgius Gaffander, twee mannen van grootte ervarenheid in den beheerden der Kerke, door Oranje ontbooden om tot maatschappij te raaden, dan vruchteloos.

Franciscus Comarum, fiet Comarum.

Franciscus Junius.

Francisco Raphelengius.

Francois Aertens, der Staaten gewoonlijken gefant door den Koning van Vrankrijk.


Francisco van La Noue, deze Leeuwardenmaafschal der Staaten, 6:1. Drift ten vandt van Nijnooven en andere plaatsen in Vlaendere. 7:3. Wordt gevangen.

7:2. Werkt volk in Vrankrijk voor de Staaten. 8:67.

Sijne dapperheid op 't cyland van Voorne. 8:88.

Francois Veer flaet den Marquis van Varraen. 1:46.


1:45. Wordt gequestet en verliet zijn peerd. 4:17.

Wordt gekeomen tot Stevvoogh van Olfende, dan weyghert dervertaen van geen fonder sijne twintigh vandelen Engelfichen, dat hem wordt togeleten. 5:4:2, 5:45. Koomt daer binnen. 4:17. Wordt gequestet en trekt uyt de stad nae Zeeland, wordt geneelcn, en kert uyt. 4:32. Verwiniteit van 's vyandes belang in den Koenen van verouderde en vooruit in het te bewegen, en doortoeten of met eenighe, dat eenigte stadt veehijt opvanger, in deuken heeft, by uyt kennis van deel, dan gevleugelt voor weyghen daegh. 4:14. Wier uyt beroert, onder de soldaten omvallen fijne, is hy geneef aen de gynfleeu van rught te fenden, en den handel openbaren. 4:55. Lots, om de velyghertij van gynfleeu te verlekeren, van wynschen voorvaarte hoofden op hoop van handeling in de flayt. 4:35. Brekkert op't inkoemen van verversingh de handeling af. 4:35. Wordt afgekocht door Frederic van Dorp. 4:39.

Francofien, onder Jenlis tot ontmet van Berghen in Hemingeouw in aentoght, Gefühlhen.

Frederick van den Bergh, fiet Graef Frederik.

Frederick van Dorp Stevvoogh binnen Oostende in plaats van Francois Veer. 4:39. Maelt de varele werken weeder op, en vermeertert de sterkten. 4:39.

Is in gevaer voor Antwerpen. 4:8.

Frederic Henrik, foekt Prins Henrik Frederik.

Frederik Spinola komt met fes geleyen ten dienste van den Konings in Nederland. 3:98, en loopt tot Sluis in de wateren en bevoort met acht geleyen uyt Spanje. 4:45. Twee der felver door de Engelsche by Senbel verbrand. 4:44. Drié andere worden door de Engelsche en Hollanders vernich, d'andre drie reddeloos

en doorvaelt. 4:45. Wordt door den Aertsberthog ver hindert in dynen aenlagh op Walcheren. 4:45.

Makht eenen aenlagh om een roef in Zeeland te haelen. 4:48. Raet in gevecht, en wordt gelykheen met verlies van fijn leven. 4:48, 4:49.

Friale afgeflonden met brieven van Konyngh Philips, naer de Nederlanden, waer in hy de heerlichheer over defelve overdacht aan Filibella. 4:33.

G.


Hunnen eenlagh op Viflinghen ondertekt en mijluit. 4:27. Raeken voor Viflinghen in gevecht en wor den gelykheen, met verlies van hun hout Spinola. 4:48, 4:49.

Galeye tot Dordrecht gebouwt is van yettecheende vryacht. 4:24. Haeelt nevens eenighe loopen 's vyan-des scheepen tot onder de wallen van Antwerpen weegh, in 't geïghef derburgheren. 4:24.

Garnache Stevvoogh binnen Dourlans. 4:24.

Garnet, Tijfet in Engelandt. 4:96.

Gafar de Coligny. 4:19. 191.

Gebreken, fels de grootse en verouderde, fijn in korten door vlijtige toefigd te verbeeteren. 4:86. Gecommiteerde Raaden in Hollandt wie de lijn en wat hun ampt is. 1:16.

Gedenkpenninghen gelygheen by de Vereenigde Staat en en 't inname van Breeda.

Geerardt de Jonghe quitt fijfs moeild in 't verduidelijken van de fchans Knoobdenub. 1:68.


Geestliken binnen Utrecht. 3:32. Fiet Kanonijhen.

Geestliken wordt, om dat hunne goederen veerbeert gemaakt waeren, een eerlij hebbende toest vleegt. 1:120.

Geestliken goederen aengewend ten gemeenen nutte.
van Brabant en Holland te blijven.

B L A D T - W Y S E R.


Graaf Henrik van den Berge gevangegh binnen Weerd. 244. Verdacht gedr Grol teegghen ’t belegh van de Spanjaren en de Koninck gaf, door Erkelens begraven ghenn door Prins Henrik van Nassau. 525.

Graaf Luidevijk van den Berge ghchooten binnen Steenwejk. 177.

Graaf Willem van den Berge, getrouw aan Oranjes stûfer, valt in Gelderlant en Overyssel. 40. Stadhouder ouder Gelderlant, dat hie tracte aan den spanjaren ooit te leveren. 87. ’t Welk ondeekte wordt, hy gevangen, en op nieu gedaen eedt weder ontlegghen. 87. Valt met fijne foooen oover tot den Spanjaer. 87.

Graaf van Buuren uyt de Hooghge Schoole van Loven nae Spanjen gevoertt. 32. Siets Philips Wilhem, Prins van Oranje. 307.


Graaf van Egmond, Fiet Philips. Graef van Eg- mond. 32.


Graf Philips van Hoochenlooe, voet Hoochenlooe.

Graaf van Hooflithzeen weyghert den nieuwen stijl en door de Landtvoghdes voorgehouden, te doen.


Schrift neemst van een den Koningh, klæghende over den mij handelings van Granviele, en verloove
deken onlaght vanmer verhijninghen in de Raedt.

Zant, onfanght schrijven erten Spanien van Montguy-
y, sijnen broeder, van Koningis onverloofelique
verbolgenheit: 24. Begeect figh op fin huys, al
vaer by buyden of elts, met venne, met
den Graef van Eghothd liefelicky te hoof getroost en
gewaghen. 31. Verfocken, volghens t voorregt
der Ridderschap des Gulden Vlks, voor hunne eede
genooten te regt getelt te worden, dat hen worden
afgelijchen. 31. Worden buyden Brabanct in be-
waerms wegingevoer, teeghen tegt dat deel den
erallgerghenb is verucht. Wat hen te ligt ge-
legte hedest. 32. Worden onthalt. 32. Dat diepe
deerms verwekt in de gemoederen der Nederlanders.

Graaf van Kumberland beete met 40scheepen Liefebon.

Graaf van der Lippe, Kreyssooverte van den Welt-
phaelischen Kreyts, wordt van de stenden vanKleef
verfocht Obry van Mondofo weeder te effchen, en
by weygeniring de vijf Nederkreyten tot Dortmont
to betachtijnen. 364. Tekte te velde. 389. Laat al
't gelag over zeren Hoochelo en Solms. 399.

Graaf van Kuylenborghs overleidht. 375.

Graaf van Mansfield see Kysiers gete geden.

Staeten. 408-409.

Graaf Karel van Molsmerlandt van Parma teegen de Heften
gegonde. 142. Maakt eenteen vergeefhen aandacht
op Bommel. 142. Neemt Heemert, meer moet
ful werden weeder om overleden. 142. Wint Heel
n de Donemollenweerd. 142. Dien hy plunder
en verwoest. 142. Sijnen aandacht op d"overlijdt
van de Wael. Gelderland en Utrecht. 143. Taat
het eylant Voorne aan, dan trekte op d'zenkomten
van Hoochelo. 143. Loopt door een weliingh in
de Mafie en de muyerty van een Spanisch regement
geveer aan te leeven. 143. Reijght tay Rijnberck te
belegeren. 144. Door Parma gechoen om Bree-
daza te benemen. 156. Sluyt de Merke door een
brugh en heem: 156. Plunter-Merenschafft. 156.
Belchter den Noordam. 156. En gebrauyct
vrichteunen verder geweled. 157. Wordt van Bred-
daza afgetrokken. 157. Slait figh noeder tuiffchen
Maes en Wael. 157. Dien wordt de beleedt
der troepen in Nederland van Parma gechoen en in
tafel jagen. 158. Onneemt den Francois eeneighe kaffete-
en en de flade Noyen. 187. als ook S.Valery. 191.

Graaf van Velsen en Sint Paul. 191. Loopt geveer van de sijne. 191.

Weederweerdigheid hem aangezengen door de myachte

linghen. 197. Neemt Kapelle in "t landl van Thie-
riffe. 199. Volkte van Philip van Naffau op ijngh weeg
nae Luxemburg. 214. Is wyand van Ibarras dien
hy by nae om teeven gebragt. 222. 223.

Wordt nae Hungaryen teegen den Turk gefonden.

Graaf Gelsa van Mansfede met Montigny van Parma
gechoen om figh van troochen te verfhecken. 225.

Wordt met merkeliyc verlies te rhagh gedreven. 135.


Graaf van Noyen. 158. Wordt geelchooren voor


Graaf Pieter van Mansfede doet den eed hem door de
Landtvoghdes voorgehouden. 25. Is Stadhouder
overoer Luxemburg. 25. Hem wordt het hooge-
wirt der steken van Parma in fin afwechen gelae-

t. 158. Den tijl van Opperdlandvoogt goever
Nederland by voorraad opdragheven. 187. Ver-
oordeelt by plaktaer tot doodt alle gevanghen in
den ooverloog, en die den wyant met brandtuchtig
flijden. 188. Raff figh toe to ontst van Geertruy-
denbergh. 191. Getal fiinteren van sijnen
koomt voor Geertruydenbergh: Sijn bedrid alder.
39. Schriften aan de flast en vertrekt. 194. Sijne beant-
Uit, en vreef voor 't Hartoghenboel. 194. Neemt
voor Greceveur te beleeghen: wordt van Mau-
ris voorgekoemen. 194. Gewedongen van der
t oeruit te doen, en van de landtvoghts troont:
't landt van Kuytke vlytgen. 194.

Graaf van der Mark heeft het geheele bewint ter fee.

Sijnen aerd. 29. 44. Bekleet by afwechen
er Trofnen het Stadhouderch of Nederland.

Brandmerk door wreehtheen een Geaffelijken
en allerhande ongereeghelde moedtwil de opde-
ghene te licht. 157. Wordt door lant van Oranje
hechtenis genomen, en bechugt. 196.

Graaf van Meegehen, Stadhouder over Gelderland,
doen den eedt hem door de Landtvoghtdes voorge-
houden. 25.

Graaf Adolf van Naffau, broeder van Oranje en Luide-
wijk, blijft in den flagh teegen Arembergh in Vries-
land. 17.

Graaf Adolf van Naffau verlachiehen. 574.

Graaf Ernst van Naffau, broeder van Philip, geva-
gen in den flagh op de Lippedeyhe en gecocht. 241.

Breengt verfchrihyng binnen Huif. 269. Belet
Mondofo den ooverstort in den Tieler woerte. 388.

Wordt met een gedeelte der schepen voor tynne in
Vlaenlanden teoever, om door van Billingen te vermeeflen.

Di figh een hem overgeeft. 410. Neemt
Afsende in. 410. Heef beovf heden een gedeelte
van 'tleygher. 410. Wordt met neeghtgen venden
le voer en vier vaenen nycters met twee-flukten
gefonden, om figh van de brugh by Leffingham
verleekende, den wyand den doorstocht nae Maurit in
beletten. 412. Maer van den wyant reeds doore-
trokken, en wordt nae een verlies van achthonderd
man genoeyaakte te vlytgen. 412-413. Sijn be-
drijf in den aalaght op Antwerp. 481. Wordt
met Henrick van Naffau en fesdunyten man gefonden
om Rijnberck te verkenen. 481. Treckt den Hartogh
van Bruffinwijk te huifje. 495-500. Beleegheert en
wint Lochtum.

Graaf Johan van Naffau, landtvoght oover Gelder-
land, breght de regeringh alder in goede flaat.
60. Sijne doodt.

Graaf Ludewijk van Naffau, een der voorsynst
verbondene Leedt, teegen de inquitatie. 20. Was
operen van den Koonithen Godsdiensaf giewer-
ken. 20. Valt met een gedeelte der billingen in
Vrieland, verlaeft den "Graaf van Arembergh, en

fijtn sijeen tegher op den vlucht. 33. Wordt door Al-
va overvallen en gelieghen. 33. Handelt in Vrank-
rijk.
Graef van Tyron, foeckt Hugo Graef van Tyron.

Graef van Valkenteyn gesonden tot ontiet van Rhijn- berk. 146. Wordt gevolgd van Varrabon. 146.

Doorhocht om't belegh van Zuyphen. 164.

Graef Ulric van Valkenteyn omgebracht teeghen ge- geeven wordt.

Graef van Valkenteyn veroort van de Spantchens. 525.

Graef van Varax gelagheij van Turnhout. 295, 296.

Graeubonders jijn in gefchil met Fuente's Landvooght van Miliaen, ower de grenser, dan worden verge- leek't van de Francois en de Vrankenmeen.


Graeven en Harthogen in Nederlande wie genoemt.


Graeven en Harthogen in Nederlande wie genoemt. 3.


Graeven in Nederlande wie genoemt. 3.


Graeven in Nederlande wie genoemt. 3.


Graeven in Nederlande wie genoemt. 3.


Graeven in Nederlande wie genoemt. 3.


Groen Heer geeft vryhheid en brieven van vrygeldig aan de geesten der Vereenigde Nederlanden, onder Franche en Engelsche vlaghen. 532.

Grootmoedigheid van een Hooghduitsh hopman. 571. Van een Roomich Prûcker ontrente Mondov. 572.


Gilded Vlies. 4.

H.

Adriaen Junius. 287.

Haerlen beeleghert en ingenomen door de Spanjaarden. 46.

Haet: Wonder voorbeeld van oovergrooten haet op de Spanjaars. 49.


Handel in Indien door wat volken van tijd tot tijd ge- dreeven. 514, 515.


Handelighg met Anou in Vrankrik of der Don der Hooghe heerliopp, 77. Met hem hervat tot Duinkerken. 84. En vervolgt. 85.

Handvatten van Brabant, 55. Met welke meelt ooveruerekomoenen die van andere Landcheppen, 54.

Haupte Kooplyden wordt belaat uyt Engelandt te ver- trekken. 459.

Haupte vloeden verbinden figh tot een lighaem. 458. Hun- ne onuitleuwen mit de Engelsche over de belifting van de laeken. 526, 527, 528, 529, 530.

Harman van den Bergh, fiet Graef Harman. 531.

Harrogh van Biron, fiet Biron. 532.


Hoofdstukken van den Staat begraeven.

Heer van Farnars, Stevooogh binnen Heusden, verdaaghdt die stadt met groote kloeckheyt. 142. Siet Karef de Levin.

Heer van Gomeron, Stevooogh binnen Han. 239. Ziedt van de Fransche eedgenootschap. 239. Verkoopt de stadt den Spanjizers, belondende hem van het veel te betalen geld. 239. Wordt door liif van Fuentse openbooden, en met fiine zwei broeders in hechtenis gegeft. 239. Wordt twyfchen becls voor de wallen der stadt ten toon geftelt, en loekt te vergeven door deerlyk keren den fiien tot meteel dooghen te verwekken. 239. Wordt in't gisthef der fiijner onthaelt.

Heer van Heemst, Stevooogh binnen de Graef, geeft de stadt met accoort oover aan Parma. 204. Waa oover Leycefer hem heeft doen onthoofden. 204.


Heer van Rhone berint Calis. 265. Slaet een brug over de Scheldes, en trekt Handen in; in waer door hy Maerlant, de kroonfeels heen te volgen. 265. Werd in de hechtenis van Hult doorzocht. 268. Sijne ge- vallen en aerd. 268; 269.

Heer van Rhone, foen van de Maehralschf van dien naem; verlaeghen hy Hooghstraeten. 460.

Heer van Vidoen, Stevooogh binnen Calis. 262. Verwaarloof de stadt te herken. 265. Neemt van 't krijg- volk den Konin gh te hulp gegoten met twee veendelen Holladers in. 265.


Heerenbergh, van werken ontbloot fijnde, wordt van Maurits, ter gunst fijne moehe, onzichgrig- geahten. 305; 362.


B L A D T - W Y S E R

425. Maaft vreede met den Harrogh; en op wat
pucken. 425. Verkrijght van den Paas fine echt-
heedsingh van Margaretha van Valois, en trouw
met Maria en de Medici. 425. Gucht den gevoels
van den wederom in Vrankrijk te koemen. 475.
Eenlighed tael van 't parlement daer teeghen.
475. Onlullen tullen hem en Spanja-
jart beginnen klader uyt te barren. 449. Neeght
om Briort te vergeeven. 449. Sendt Maximiliane
van Kholny in England, om de geleen ten Vereenigh-
de Landen te onderhouden. 455. Geeft de Jolien
vertrouwen in Vrankrijk te koemen. 475.
488,489,490. Trouwt Wil.
490. Trekt den Nieuwen
nee-
dan
490. En 546. Bloeydt en by die
geefft.
Hunne bemagtighen 't Geeft
Ontdekt
Herman Brok. 490. Maant de Staet en om eerst te veld te koemen.
480. Onderkent den
aanlagh, de Spanisch gegevenen op Marischelle.
535. Sijn heeveigh grachtschap teeghen den felonen. 495.
Raett in oonlui op 't punt van oorlogh met Boullon,
met wiens paas maakt, hem bewiisende daer
nee groot en geef. 496,499. Geeft zen Philippen
van Oranje wederom het vrye en onbekommerd villen
539. Vereenigt den Paas en de Venetiaenen.
537. Vergelijkt de Graentbonsde en Fuen-
tes. 532. Hem worden een tweeden foe goeboeren.
552. Toont uytneemende geneegenheit tot de Staet-
en, en maakt met hen een nieuw verbond. 534.
Is niet geneegenhijn foon aan de догhter of Philip-
en huiuwen. 535. Hem worden eender-
doen foon geneeboeren.
581. Henrik de I. Koninghe van England, roept Richard,
Graef van Penbrooke uyt Yerlant te rugg, en
dwightt hem alle recht en hoop de heerschapp
hem op te draegen. 247-248. Steekt in Yerlant
oomb uym en broung eenighe Vorsten onder lijne heer-
schip. 248. Soekt daer oover de bekeuringh
des Paas; het heeft een leer der kerke en cijn dien
maakt.
428. Henrik de VIII. Koninghe van England, d'eerst die
den titel van Koninghe van Yerlant aeneeekte: 248.
Dwight Koms, erigenet in 'ts huys van Oneale;
dien neen en weerdighit af te weeren, en den
titel van Graef van Tyron aan te nemen. 248.
Henrik Frederik Prins van Schoelandt goeboeren. 212.
Henrik Frederik, soekt Prins Henrik Frederik.
Henrik van den Berghhe, fiet Graef Henrik.
Henrik de la Tour, het Harrogh van Boulion.
Hernette, doghter van Enameques, wert in Vrankrijk,
en bekempt vervijffingh van den Koninghe.
476. Herugiere, fiet Karel van Herugiere.
Hericourt, Steevoogh van Hufot, wordt van Alber-
gus gefonden om den aanlagh op Ber]^en in de Zooge te helpen uytvooeren, die tot eertmAen
milit.
428. Hefell, fiet Andries Hefell, Hefellens gelegenheit.

Hieronymus van Dificourt, gefant weeghens den Keer-
vorft van Brandeburch aen de Staeten. 546.
Hieronymo Lopez. Steevoocht binnen Rijnheer.
428. Hippolytus a Colibus, gefant weeghens Keer-Pals
aen de Staeten. 546.
Hofje befrecht. 223. Door krijght ingenomen van
Heraugiere. 223, 224. Belegeht van Emmt
van Beyeren. 224. Hernoome. 224. 't Kafleel
belorm. 224, 225. Overgeeven. 225. Befet
van de Spanjaarten.
225. Hof van Julithie.
Hollenhoo fiet de boeren in Oostmelanden. 44.
Slat omtrent en beeghen Schank. 74. Gevanghen van Renneberg. 74. Wordt Stadhouder oever
Holland en Zeeland onder Maurits. 92. Raett ge-
lukhtigh binnen 's Hortogenhofch, dan wordt ge-
noottacht die van honden aen te verloeten. 100. Wil
't ononderbrokken der krijghtsgragenh door Leycect
niet dulden. 425. Geeft den Paas 't Heer van
Slaat den Heer van Hautepeare by 's Hortogen-
boch. 110. Neemt Crevectu. 110. Trekt taa-
ghen Mansfeld en verdriji hem van 't eylant Voor-
ce. 143. Vordert den aanluyf op Breeds. 155.
Bliff in den Bommelerweerch, om Holland te be-
hecmen. 201. Troont aan Maria, doghter des
overleedt Prinfe of Oranje. 211. Trekt nae
Duyfchland. 313. Hem wordt belaft den Bommelerweerde en de plaatzen benee den Maafe
ten bewaeken. 149. Koome met de befechtingh uyt
Holland en andere plaatzen by Maurits op den Gel-
derfchewerden. 462. Voorset de fteeden in Ouer-
yfel. 462. Gefonden van Maurits om Emmerik van
Spanschhe befechtingh te verloffen. 374. Heeft, nee-
som sols, onder den Graef van der Lippe, 't be-
el't in 't Hoogheyt lichheerlyk. 390. Neemt Gen-
nep, verlazen van de Spanjaeren. 591. Hem is de
bekeermingh van Hollanden aenbevuolien, by's Prin-
Hollanden wordt door de bekeeringen aen Zee-
naaen. 461. Bliffet, ontegente het uytvinden
van meenighvulghidte schattinghen en tollen, in bij-
tier fcharets van penninghen. 46. Nieuwe ha-
treffingh aldaer by die bittere wreedtheyden ge-
pleeght aan die van Haerlem. 46. Wil met haere
bondgegenooten Don Johan gevaerphenderen byen-
bten haar. Doet den Koninghe wat de heeren
van Antwerpen. 99. Neemt geweldighe toe door de
vluhtlindheen uyt Brabant en Vlaendere. 100.
Lijdt groote schiede door de plaatken van Leycech.
103. En gebeekt aen yuylantichhe waeren. 103.
Beroerten aldaer. 108. Is nimmer in grooter gevra
geeweet, dan onder de Landvoroghdy van Leycech.
111. Sterelt der heerschappij van den Vereenigten
Staat. 118. Bloeydt in koopbandel. 121. Vervalt
toe pracht en dertelheit. 121. Is in geschielt met
Zeeckland oover de verlofgenh. 237,302. Dat bygelege
wordt. 303. Neemt daper toe door de wollenweye
veren en 't overkoomhen der Jooden uyt Portugal.
329, 331. Het Span haer kracht en middelen in te-
ghen te geweldighe aanlegghen van vyanden. 387.
72 tweehonderftennige haepertiis, en heeft geen duer.
387. Toont fijgh mannelijk in 't doordragheren van
's Keyfers gefanet af te wienen. 401. Verdubbelt de
heefttichinnig, maer wordt van haere bondge-
nooten triaghich of niet gevolght. 401. En voert
daer op een dappere tael. 401. Is geen dies.
548-549.

Hollanders, ontoert door 't plunderen van Rotterdam,
bieden, uyt verfcheyde infighten, den uytgeweache-
nen de behulpsame hand, en neemen hen in. 39.
Krijghteneeves de Zeeuwen, terwijl Alva Berghen
in Heenceu geweegh, tint om figh te vereen-
gen. 40. Staat soo wel als de Spanjaerden onbeleeg-
en in 't bemagtighgen van fteeden. 40. Sien in
hunne bijfhereneheden te vergeeft om nae heul
der Vorsten. 40. Worden van Elisabeth omvooilien met
geld geofft, 't heeren echter dikwils fier ontz-
darg fiederom geelycht wordt. 50. Krijghten he-
miel onderlant van Henrik, Koningh van Vrank-
rijk. 50. Hume faeken raedloos en buyten hoop
flânde worden te fechtyt uyt het voetstort opge-
beurt door de ouovoooneh door Don Louis de
Requetens. 50. Vinden groote ongemaken door
't overheeren van Portugel door Konighe Philipps.
72. Lijden fwaere bekommerhen in de Spansch-
handels. 146. Hume flaatvalt de Graue. 146.
Grenen onder oorloogh teeghen Spanich. 92. Sijn te forloge-
nae 's gevaaer van der Spanschh vloot. 127. Befett
ten met een vloot de Vlaamse havenen, om Par-
ma't uytloopen te beletten. 129. Voorten d'E-
gelsche van belpoeder. 131. Veroveren twey 
gevaartige Galeonen van de Spansche vloot. 133. 
Slaan het regiment van Fransco Saxen Lauven-
burgh. 200. Liijden engeloselfde fchade door in-
breuk en waertvloed. 217. Verhael hummer fcheep-
vaarten en welvaaer daer uyt. 250 tot 259. Liijden
fwaere fchade door 't plunderen van Radix. 278.
Vloot van Nieuport. 289. Hunnen handel in Ooifhind. 209. Hunne voor-
deen door 't betet van Liliebon door den Graef 
vanderumberland. 311. Liijden groote fchaden op 
Hunnen Ocean door de Duiinbarkhe roovers. 331.
332, 398. Sjien evenige fcheepen om Spinoals 
galeeven ruifchen Kals en Douve onderdrefsen, 
van vruchtloos. 398. Sijne foon prefpoedig op 
fee. 445.
Hollandtiche mytery gelegzen door d'Italiënen. 244.
Netm leeker kaftfel in 't land van Limburgh, wed-
derkereend met buyt en gevangenen. 425. Onder-
fchept Graef Adolp van den Berge. 439. Besje 
leert en flaat het en Deene Alberus, fioene fcheepen van Maa-
frith. 444. Gelegzen door Grobbendonk. 453. 
Ontmoet en flaat den 'tymant tweemal. 458. Siet 
Grobbendonx vaen. 493. Siet den Terrel op de 
vlucht. 502. Koont beleuand met buyt uyt het fluit 
Paderborn weederom. 502. Oovervalt Alberus 
mytery beleuand met folyd. 549. Gelegzen. 574, 
Siet de Spanjaren. 574.
Hollandtiche fcheepen houden met Seimers Parma 
binnen Duiinbarken belooten. 130. Door form in 
't Vlie vergen. 197. Doen eenige Spanschfe fchee-
pen van de vloot uyt Spanij op Kals gefonden bran-
den, en veroveren een. 343. Laeten de Hooght-
duyfchen en Deene Alberus, fioene fcheepen uyt de 
haeven van Kals den Ocean oover nae huys varen. 
333. Veroveren twee andere fcheepen uyt de self-
de haeven nae Spanij willende. 333. Neemen en 
verdrencken wel de helft der Spanjaren uyt Spanij 
koomende. 432, 483.
Hollandtiche freeden nemen dapper toe, en fijn een 
zemmerkelych exempl van weede in oorlogh. 109. 
139, 130. Hooghtuyfchen in geheyll met de Engelschen over de 
belaffingh oover de lakenen. 238, 329. Worden be-
luft uyt Engelandt te verrekken. 329. Setten fijg 
ter noodt tot Middelburgh. 329.
Hooghtuyfchen vloot veerden te bercheeven. 286, 288. 
Hoovelinghen, een loofe loort van volk om twiffel en on-
eenighettye fayen, roeken 't vuer van huys tuulthen 
den Staaten, den Prins en 't gemeen. 421.
Horatius Veer quijt fijg dapper op 't eylande Voorne. 
288. Tredten in de flag van Vlaanderen in de plaetse 
finen broeders, die gequest was. 47. Gequest binn-
nen Oofflende. 439. Sijne dapperheit. 439. En 
beleit in 't geveyght met Mullerm. 342.
1'Hofte, Klerk van Villero. omgekoft van de 
Spanjaer. 476.
Hottinga, nevens Warnmoort en van de Werke, gefant 
aer Engelandt. 313. 
Houden rots in 't beleggh van Steenwinck. 177.
Houwaert, fiet Karel Houwaert. 476.
Huddelen ingenoomen van Maurits. 496.
Hugo Donelius. 326.
Hugo Graef van Tyron; ontfangt het graeffchap, en 
al de goederen van Konun, van Elizabeth. 248. Wordt 
door Tyronel vooerden en 't fchoor wet andere 
249. Laet de kinderen van Jolant vall fetten. 249. Worpe 
figt op hooft met derweespanningh in Yel-
land. 249. Kriech onderhant van den Spanjaer. 
249. Wint een veldluyft en neemt een fterke. 
343. Pooght den Spanijet Johan Aquila ontkent-
ten, dan wordt geleghen. 476. Verkrijght fioorh 
foor den Koningh. 455. Flught uyt het rijck. 452.
Hugo Montfaucon. 255. Veroveren twey van de 
Spanschche vloot door 'n Engelsch, fijn fchoor wordt verovero 
vaert in groote fommen gelden. 132.
Hultingennoomen voor Parma. 89. Beleught en ge-
woomen van Maurits. 169, 170. Gredyeght van Al-
bertus. 264. Geregenheid en werken der fladt. 
264, 266. Wordt beleught. 266. Uyval van 
binnen. 266. Verhael des beleught. 267, 268. 270, 
J
Akob Boeliehe koont te ruogh van zijn gefantcshap 
yt Deenen marhen. 549.
Akob Heemskerck, fiet Heemskerck.
Akob, Koninighg van Schottlande, harlet de scheepen der 
Verenigde Staeten zen. 139. Noodhend hen om, 
neeven de Koningen van Vranskrijk, Engelandt en 
Deeenmarken; fien oover doen doop van fiooren tou.
212. Waar door hem folckelyche fchenlatelyen gedoen wurden. 
213. En naet met huyt de oude vriende-
chef en de reghten van onderlingen handel 
nauw van de twee volken. 212. Is to geen vereenigingh van 
waepen te brengen. 212. Sijne remden van mis-
noeghen op den Spanjaer. 212. Begeert, dat hem 
opettely de effenf van de Engelsche kroone worden 
toegefehgt. 342. Wordt traxe nae de dood van Eli-
abeth utgrypen voor Koningh van Engelandt. 
453. Stelt fijg in 't betit van Englandt, en brengt 
het geheely eyland van Brittanyn onder eene heer-
chappij. 454. Wordt door brieven geluk gewenche 
van de Staeten der Verenigde Nederlanden. 454- 
En daer nae door gefanten. 454. Der felver voorit 
figt antwoord. 454. By geneeghen tot vree. 454- 
Sijnen, 454. Bandt de Koningen, fijg bandt Efchelhgh 
Schentk Tyron fijnen toen. 455. Klachtgen aan 
hunnen gedeen wetogens de Puritayen en Roomssgewinden. 
455. Welker byden hy vervort. 466. Beschul-
dight de Puritayen schriftelijk. fiett noghants een-
cygh dinghen in huyrne genoeghe. 466. Verwerp 
de bondgenootschap in waepenen met den Spanjaer, 
een maakt vree : deselfs punten. 474, 475. Brenght 
Engelandt en Schotlant onder een Koninighk op 
den naam van Groot Brittanyn. 475. Efyicht van 
de Staeten vrye vaert voor d'Engelsche fcheepen uyt 
fee op Antwerpen : dat geweyght hert. 475. 
Verbiedt den fijnen dient onder wytheneeche Printen 
nee feroer, 475. Bandt de Jefuiten en Priesters, niet ge-
kooren nae 't rijn geyvoort, uyt Brittanyn. 475. 
Onkoontom de famenfweeringh der Roomssgewinden. 
496. Wordt daer oover bebegroet van den Spanjaer. 
496. Neeme fijn onderdeelen eeneu nieuwen eede 
af. 500. Sterkt de Amerikaensche maestuychappen 
mee voorreghten en wetten, 526. Geeft de Gefanten 
der Verenigde Nederlanden gehoor. Sijn an-
words. 541. Sendt gefanten aan de Staeten. 541. 
Geeft een verkleyningh uyt treghen de Graven Ty-
ron en Tyronel. 542. Haet weeder op 't ghelui 
den fien akkuchel en, begeert met de Staeten af 
trekken. 544. Reekent met de Staeten efen, 
 en maakt met hem een verband. 

Jakob van Mazzeldere, Gefant zen den Koningh van 
Groot Briittanyn. 541. Gemakghtigh om weegheens 
Zeeleandt met de Spansche te händeln. 555.

Jakob Magnus koont te ruogh van fijn gefantcshap 
yt Deenen marhen. 454.

Jakob Vall, Gemaat glaant der Verenigde Staeten aen 
den Koninighg van Schottlande, om te flaan oever doo 
den jonghen Prins. 212. Gefant der Staeten in 
Engelandt. 282. Andermael nae Engelandt, om Ko-
inighg Jakob geluk te wenschen met de erffen fijne 
kroone, en heert alder. 454, 454.
Jakov Ulfelsfe, Gefant des Koninghs van Deenemarken aen de Staeten. 546.
Jokbus Arminius, loekt Arminius.
James Wines, Schotsman, onthuld oover verrade techehen Veere. 288.
Jan Bouckhoom, van Leyden. 19.
Jan Gerbrantsz. Onderammiral van Noordhollland. 287.
Janous Douza, befoeghe der Googh Schoole tot Leyden. 287.
Janus Secundus. 287.
Jaques Mailleray in gunt by Prins Maurits. 227. On- 
fangh een brief van den Marquis of Hayve raekende de vreede, dien hy vertoont aen Prins Maurits. 227.
Jarges, Borgemeester en Kornel binnen Groeninghen. 206.
Java.
Ibarras, loekt Stephanus en Didaco Ibarras. 229.
Ideaes.
Jepoone, Hooft des gefanclants uyt Vanrlikh aen de Staeten, fitn bewint en groote hoedanigheden. 539. Reyt na Vanrlikh, om den Koningh on- 
derrichtgh een derfte reeden teelven voor beeltant. 561, 567, 571. Sinte eersgevare reeden teegen de Zee- 
ven, die d'Uitreghtse vereeniging voorwaerd. 561.
Janlis gelytgehen en gevagnen. 51.
Jeronimo Khoda draeght figh als Landtvooght, en 
worp figh op ttof hooft van de Spanjaarders die uyt Hol- 
landt vertrekken. 52.
Jeronysmus Koomens en Otto Hartius koomen vanBrul- 
fel in den Haeghe met briefen van den Aertschartogh. 208. Onkenthen dat den Aertschartogh Eritfchul- 
digh is aan den azalgh geplaat teev en van Maurits en andere. 210. Sagenh dat Barlemon, 
met vrygeley en fteerfangers, is gereed figh te fuyveren 
daan 309.
Jeronimo de Monroy fteert voor Oostfane. 431.
Jefuiten van Elifabeth breest weeghehen den azalgh van Luidwijk Lopez op haeren perfoone. 210. Be- 
tight van den azalgh van Jan Chaffel op 't teelven van Henric de IV. Koningh v Vanrlikh. 210.
Worden uyt Vanrlikh gebanne. 210. Bechrift- 
vingle hanner oore en feeden. 211-212. Hebben 
James Wines tot het verraad van Veere aen den Spanjaer opgefoek. 288. En Pieter Panne, om 
Maurits 't teelven te beneegen. 347, 348. Smeerdes 
daan den azalgh op Geerreydenbergh. 426. Niet 
groenen naes Rijks gewoonte, worden uyt Britan- 
en gebenne. 475. Krighen vryheyt om weededem- 
en in Vanrlikh te koemen. 475. Huine meene- 
ghe in de faemenverening in Engelandt. 496. Sijn 
vervaerlijk voor alle Ooroomfche Prenten en Sta- 
ten. 496. Huine verderfelijkheep laneen. 496.
Iloen.
Ilofie teekt de Gentenaers op om niet te gehoorfa-
66. Wordt van de Gentenaers weeder incorpen- 
en op nue Voorhepen gemaakt. 87. Moet, 
doore oproeght prediktanten, de gemoedereen Des 
gemeente geande. 87. Hout, met Chayni, hey- 
melijk verbrekte be den Roomsgaefden. 88. Sy on- 
dernemen Vlaandere aen den Spanjaer over te leeven.
51.
52-53.
52.
52.
52.
51.
52.
52.
51.
52.
52.
52.
52.
52.
52.
52.
52.
52.
52.
52.
52.
52.
ren. 88. Hun beleedt in dat fluk. 88. Soek Den- 
remonde te verreäden. 90. Befet tot Gendt het raads- 
huys en de Raaden daar over vergaedert. 90. Wordt 
met de dood getraft. 90.
Inbreuken op de Oceaan veroorzaekt iwaere rampen in 
Nederland.
Inigo, Bieghvaelder van Alberntus, nae Spanien aen 
den Koningh gefonden: fijnen laft. 573. Die door alle 
middelen op te betant aandringht, en door den 
Harthogh v Lerna gefluit wordt. 574.
Inkoomsten der gemeene middelen maanenlijk in 
eden Vereenigden Staat. 57. Sy ongelijck minder als de 
der Spanfche Nederland. 57.
Inquifitie oorproorong, beleedt, en ongelukkige uyt- 
koomst by de Nederlanders. 9. Nergens fireneren 
dan in Spanje. 11. Hefteh weederprookken door 
de Brabantische fieeden en den Raedt des Lands- 
chaps, als ftryjde teeghen hunne handsufette: die 
vande andere worden gevolgd. 19. Schrikkelijke 
kreet onder 't gemeen daer teeghen. 19. Die met 
fighs forgvulgh waghht te iflen. 19. Wierdt als 
een heyfsam voorbeeldt den Francais fnaekeelijk 
voorgeheel. 19. Dringeht oover al door. 35. Staet 
fil. 121.
Joachim Hopferus is in groot armen in Spanje. 50.
Joan, foon van Konus, brenght Marceusz deselfs 
ae faaet om 't teelven. 248. Wordt in fijn weefspan- 
nighet omgebright. 248.
Joan, broeder van Enno, Breughe van Oostvielleand, 
trouwt met deselfs dogther, en let den Roomfchen 
Godshulft voort in 't liift Faderbon. 450, 458.
Joan Alvarez Avilla Ammiraal oover de Spanfche 
vloot onder Gerberich. 534. Syx verwachtet. 534. 
Blijt in 't gevecht. 537.
Joan Aquila brenght met een gedeelt der Spanfche 
vloot de weefspanninghen in Yerden onderfuit, 
et lande te Kinsel. 456. Wacht vruchteloos op de 
toeloopt van Yeren. 456. Wordt beleegheert door 
Montoyvre. 456. Maet fijn verdracht en trekt 
toegfche nae Spanjen. 534.
Joan Berk, Raedt-Penfionaris der Staet Dordrecht, 
Gefant aen den Koningh v Grand Britannien. 541.
Joan Bodin. 85.
Joan van Duyvenvoorde, fiet Heer van Warmond. 
Joan Ecevedo, Geheimhechter van D Joan, in 
Joan Fonk, eersttijds bewintens de Nederlandfche 
sacket in Spanjen, wordt in Hollandt gevanghen, 
fijne behulphilinghen, en vryheyt. 354.
Joan Gouveers, Geheemhechter van Turnhout, 
koome, vergeefschap met Walrave v Wittenhorn, 
yt laft der Aertschartogh in den Haeghe om van 
vreede te handelen. 523. Doen oopening van hunnen 
laft aen de voornaemfche leeden van Staet. 523. Maer 
gene briefen vande Aertschartogh hebbende wordt de 
fkece uytgeftelt. 523. Koome met geeloosbriefen 
vande Alberntus en labella ter vergaeinghen en doen 
hun voorfeit antwoordt van de Staeten. 531.
Joan Neyen v workers, Generaal der Minbroederen, 
gro- hen door de Aertschartogh om de vreedehandelh 
met de Staeten der Vereenigde Nederlanden te ver- 
deren: fijt aamteekent en reeden. 531. Onhoudt 
fich eenighe tijde tot Rijswijk om te ontdertant waer 
aan de handelingh haerder. 531. Voor de Prins 
gebracht en onderricht dien aangende reyd. de be- 
reeft vande Staeten wedereen teeghen met briefen van 
de Aertschartogh. 531. Inhoudt der briefen. 532. Ant- 
woordt van de Staeten daar op. 532. Belooft dat hen 
vvolkenomen gooeoeghen fijt geschiedhen. 532. Leevert 
de bekragtignment de Aertschartogh over een van de 
Doe, dien hy weegheer de felfde bechehent met een 
godeloosbrief. 531. Verfeckt met de hame doen 
toonghen wettekeren nae den Haeghe. 533. Lillt 
jy 
Koone
ADT-WYSER, 
47.9- 
Bewel-
47.4-
Steëvooght 
Geeft neevens Brenght $44- 
26.5- 
Vraeght konftenaeryen verfterkt 
Om 286. 
555. 
en 't Gaet Is Vorften 249. 
Gemaghtight wordt Sijn en Antwoordt 
En Medina 115.213. 
maer eerfte gefchootcn die pa Johan 

t' fant fclien 
ffchanffèn. 

t' vrede fantfchap 
ervaerenheit groot met 249. 
maerfchalk fadt. 

t' punten Haeghe. 

t' van Menin 

t' te 

t' van 

t' opontbooden 
Kapelle 

t' van 

t' van 

t' van 

KADYR. 
26.7- 
't Kafleel vermerfiet. 
277. 
Spanfchen aedel tot ontfiet de fleede ter 
been geraakt wordt geflaeght. 277. 
Ingenoomen door Antelge en Holländers. 
277.278. D' Ingelfeennen koopen hun leeven af vo 120000 dukke- 
ten. 278. 
Een leeven daer voor gyfeliers, die nae Engeland gefonden worden, 
en alder in gevanghe- nis Iveren. 278. 
Medina Siddonia 't verdragh oaf' koopigh der plunderingh verworpen, 
wordhe de fladt geplundert.: en brandt gefcheven. 
26.9 
Kals tweeheertend jaearften befeet van d'Engelſche. 
262. 
Herwonen door den Hartogh van Guife. 
262. 
Heeft tot Steevoocht Gordan, die de ſeel- 
vooghe dy oover laet aan de Heer van Vidofan. 
262. 
Werken en beftefingh der fleede. 262. 
Berent van de Heer de Rhofine. 
262. 
Beleeghert van Albertus. 
262. 
Gaet aan hem oover. 262, 262. 't Kaf- 
steel in gehouden. 253. 
Graet Bormenderhandt oover. 
263. 
Wordt vergroot, verfierkt, en onder Vlaen- dre getroffen. 
263. 
Kalkar oeverveldight door Mofado. 
279. 
Kamerik ooverde do Aenot, die als Vorf der verlofte 
fladt bevelkoont wort.79. 
Gereeften gefonden. 262, 
Heeft aan de Heer van Vidofan. 
243. 
Vorden van Bourn- 
gon en Oefen fhakehen. fijn zeu 't rechts van beſchermingh der fladt, 
weederweerdighe in de flaeen. 
246. 
Belooft van Balligny. 
246. 
Beleeghert van Chi- 
may. 
246. 
Beleeghert van Furtes. 
246. 
Krijght treffely onderdtant van Fransoiten onder 
Gomfbagai binnen. 
242.243. 
Gaat met het kaefel oover in 
weftwil van de Besvodige. 
243. 
Vorden van Bourg- 
gon en Oefen maatgehen. 
424. 
't Recht der heerlichheft heeft on- 
der gehooreenheit van deuyte Keyfteren behoor- 
het aan de Bilſchappen. 
244. 
Kanarische eylanden ffehren. 
353. 
Kanonifien tot Utrecht en intrefflght, edfe kley, 
velds- 
392. 
Kapelle tot Hal. 
349.350. 
Kardinael van Granvelle, foekt Anthonis Peren. 
Karel de V. van dien naem, Keyfer, is in beraede ge- 
weeft om alle de landschappen, en een rijk fe- 
en te medelen, en wat hem dar van afscheidinge heeb. 6. 
Is de eerfte geveen die in Nederland op 
't fluk van den Godsdiën by plakkaet heeft oer ge- 
fliet. 11. 
Vereenighe de Nederlanden op fekere voor-
voorzover met het Duytische rijk. 549. Verlaat Gelderland en Utrecht, allen leenen des rijks te sijn.

Karel de IX. Koninghe van Vrankrijk yeven Oranje onderruut te willen doen, 58. Siet het trekken der Fransoen onder Jenlis tot oost en west van Bergen in het Negenouw 41. Hout door sijnen geant en om de verhongering der edelen onder Jenlis tot oost en west van Bergen in Horengouw getrokken, en gevangen-

Karel, Prins van Arembergh; siet Graaf van Arembergh.

Karel s eigent van Spanje, biedt sijnen dienst aan al het bevreidighen en befierien der Nederlanders, 'te gheen quitelijk wierd opgenomen. 270. Wordt omgebracht, onfecker om wat reeden.


Karel de Levin, Hoer van Farnars, door schooten voor Orthamurum. 180.

Karel van Mansfelt, siet Graef Karel van Mansfelt.


Karlo Colonna, Krijver der Nederlandsche facken.

Karolus Chlufius.

Kalmmer biedt den Nederlanders sijne hulpe aan. 58. Een treffelijck Reewen en voorstander des Kionghs van 
Navare. 39. Koemt Remenbergh voor Deventer te hulpe. 60. Breght meerder troepen dan sijn be-
stellhen inhield. 60. Koemt met een leegheer in Ne-
derland. 63. Sendt volk aan de Vlaemingen. 64. Wordt vermoedt het oogh op die heerlichheid gehad te hebben, mais door lightverdriet dier natie en te belooop de faaken te leen geftel te fijn. 64. Vertrekt nae Engelandt. 65. Sijn riutery verfoeke aan Parma voorhongheim om te vertrreken, dat hem vrye toestemming wordt.


Katharina de Medicis, 82. Stelt den Hoer van Balliguy tot feelvooght binnen Kamerik. 1115. 

Kefyer Frederik maakt Ulrik Graaf van Oofvrielant.

Kefyer Maximilianus, geraadpleeght door Philips over den fiet der Nederlandische facken, antwoord de raed hem niet te vieren, alnemende fijn in dien gevalle tot middelaer, dat Philips met Duytshhe. 267. Door sijnen broeder Kefyer Philipys voor de Neder-
landers sprekkende, wordt bits bejegheen. 34. Sendt den Graef van Swartenburgh als bemiddelaer op de vreechedelhing tot Breedaa. 48.

Kefyer Hector, 720 van Maximilianen de II. 55. Sendt sijn gefaants de paynsphandel tot Keulen, om sijn gefaant aan Parma, om tot pays te arbeyden. 175. Dat den Staten verdacht is. 175. Houdt by de Staten-
en om vreede met de Spanjaer, en dreigt hem wygherden met de waepenen tot fullen dvinghen. 212. Schrijft aan de Staten van Hollandt. 231. Be- veligt het geflag der Raedhen van Kleeft en Gulik. 274. Sendt een edelman aan de Staten om vryge-

359. Doet de Delfisfiche verdrach punnt eenen, en belafs by nae de sijne facken. 354. Sit fil op de meeninghvilijke klaghen van de Duytische Vorsten. 376. Sendt een bevel aan Mendoza en de Staten om de Duytischen boedem te ryngen, en de scharden te vergoooid. 377. Sockt den Staten aan tot vree-
de, maar hem wordt te fijne fijnen gefaant afge-
weeën. 401. Sendt Harman, Graef van Mansfieldt, en Karel Nutifl aan de Staten. 408. Sendt Maxi-
milianen Cochy aan de Staten, om te klaeghen over derfelver handel in Duytshhe facken: derfelver feedigh antwoord. 417. Sendt brieven aan de Stae-
ten, hem belaefende met de scharden den geboeflaren-
den ooverkoomen; derfelver antwoord. 467, 468. Belafs den Hartogh van Bruynswijk en de faet huene huene geschillen by weeghhe van reghte te lijfen. 500. Oor-
loghe en vrede met Zeevenberghen en Hungaryten. 520. Sendt een brief aan de Staten van Hollandt, en Zeelandt en den Landschappen huene bondge-
noonen. 546, 547. Wordt omblotoof van sijne rijken.

Keulschen krijgh vervoerfaekt door Truxes huwelij.

We. 656. 

Keut-Pals arbeidt by de Proefantfiche Vorsten om de Vereenighe Staten teeghen den Spanjaer te hel-

Klaghen van de Staten teghen Leycefer. 105, 106. Der feeluyden uyt Spaen seerkeerende over de mi-

Kleeft en Gulik in onlusten om de krankomheyt van de Vorsten. 232. Siyne gemaelinie foekt figh tot regerin-
ghe in te dringen. 232. Teeghen haer de Ridderich- en de Vorsten van Brandenburg en Niewburgh. 232. Wien de Proefantfiche Vorsten daar ontrent en eneighe Roomfichhe huene hulpzamen. 250. Siyne neemen den namen der Staten van Berghe, verloffen den Vorl, en neemen sijne gemael-
inie in verfeekering. 232. De Landtraedien dier geweven verfoekhen de vriendh- en bond-genootschap der Staten, en geltde te leen. 22. 5's Vorsten gemael-
inie overlijdt fichieltely. 274. Waer door de onlusten {

Door de onlusten waerderende, worden. 274. De Hertoge laten de regeringh in handen. 274. Worden geoffeert de Lill ijf. 860}
Koningin van Terracina en andere Indiës tien de fijde der Vereenigde Landen.
Koningin van Vransrijk waerachtig Engelandt en Hol-
landt voor de Spanijeche vloot.
Koninghen woedende teeghen eyghen onderdaenen ver-
swalchen fijh felis. 150. Konden niet verduwen,
ook een onderdaen wytheeinde moogenheden te be-
middelaren hunnes minooghehs neeme.
Kornis, Een van een in't nhuys der Oneelen, wordt door
Henrik de VK"Lv" gewijtgenomt den na en weerdig-
heid van Oneale afs te swereren en den rijtje van Graft
van Tyron aen te neemen.
Kooplieden vertrekken vele uyt Hollandt, mits Ley-
cellers plakkaet te verbod van den handel en de
fevaaert.
Kornelis Aertvns, Gierfier der Algemeene Staaten
440. Hem worden van Johan Neyen schenkaanden
en belofte aengebooden, die hy op's Prinsen govin-
vinden aeneemt. 440. Ondertek fijn wederwaaren
ad ten Prins en eenige wyngthie leeden der Ver-
goedingehe. 440. Van Neyen noghmaals aenge-
maals fijh genomen, omdertek hy den geheelen handel voor
de Vergoedingehe. 441. Komt der oever in op-
spraak omtrent 'teme aen, en moet fijh christelijck fuy-
veren.
Kornelis van Ghent, gemagtight weeghens Gelder-
landt om met de Spanijkehe te handelen.
Kornelis de Hooge heeft fijh uyt voor bataafsoen van
Keyfere Karel, en fockt afeal te maeken. 46. Wordt
ontlaht.
Kortrijk ingenomen by Parma door krijgslijt.
Met de heerliichheid door de laatste Graevine
van Meurs aen Maurits gefchonken. 426. Overweldig-
door den Rijtmeeter Kloe. 427. Vermeertet
door Baryou.
Kreyften en Krysooversten in het Duytsche rijk.
72. Krijgshampen door wie de vergeven worden.
76. Krijgsluynen die fijh worden den eed aen de Staten
en de Landtvoogdhen afgevordert. 129. Getael
der felver; 118, 119. Nutzellige gemaeget uyt 's lands
incoominen. 119. Hoe die verdeelt fijn. 129. Zijn
wel aenden dat er wat als de Spanijche.
119. Krijgsheugt in goede orde gebraght in de Vereenig-
de Nederlanden.

Kooy, Roover van Malabar in Indien, overwon-
en door Andreas Hurtdo Mendoa.
445.

L

Alain, swaeger des Graeven van Hoorne, word de
Granvelle beschuldigd van fijh in ge-
gracht niet wel gequeen te hebben. 14. Is mis-
noecht oever't maeken van den Prins te Ruwerad
van Brabant. 55. Wordt door de Staten het veld-
heerschap der Nederlanden benomen. 62. Stadt-
houder onder Henegouw.
64. Lambert Charles.
552.
Lammoral, Graef van Egmond, foekt Graef van
Egmond.
La Motte, fiet Heer van La Motte.
Lanfranc, foekt Aembris lanfranc.
Landstefhica, fiet Eduard Landstefhica.
Landtchissen in Nederland hebben ten meerende-
de derdene handvatten en die van Brabantse. 55, fijn
onafhecindelyck van Brabant.
33. Landt van Wae, waar gelegen. 89. Ingenomen
van Parma door verradet van Ballooy Steeland.
89. Van Mauier ter plunderinghe gegeven. 170. Betaalt
brandtensharing. 170. En weyghet derf.
170. Langhen Henrik, Hollandtch hopman, ghechoeten
in den lght voor Gibrater.
537. L.
La Naus, siet François van La Naus.
Lankma, Steevooght van Zutphen, in ongenade by
170. Maakt de 43. der Nieuw, weeder onder de Spaanse heerschappij keeren. 166.
Leecher van de Rijn des, der Rijn, soekt Dutchche Vortriften aan den Rijn.
Leechers op de boeden van onfijdbare landen onderhouden, en eenen schoone dekmantel van ongerechtigheid. 35.
Leemen des Rijx en Ilen Gelderland en Uitregte. 547, 548.
Leuvaarden en Franeker behouden 't reerg van verkiefing van de Magistraet te Igen feyven.
Belooft wordt hoe Stormenderhandelingen en Gesant Belooft Arthois en Koome by dan Men Laec Gevaander.

Luxemburg, Arthois en Heensegoed blijven getrouwen aan den Roomfichen Godsdienst en den Koningh. 23. Luxemburg weghyvert in de Ghentfiche pays te treven.

M. Adaiaf kar.

Maentelijkhe inkoomsten der gemeene middelen.

Maentelijkhe bebouffchingen van Konings troeven.

Maec. hoe die certijds hueren loopen gehadt heefh en als nogh loopt.

Maes-Wael beschreeven.

Maefrigh geplante door de Spanjaarden. 52. Beleeghert van Parma. 66. Is ten deelen Luyn; x ten deelen Brabantis. 70. Stormenderhanckt ingenomen. 70. Maetachtuppen op Amerika in Engeland opgerecht. 52. De.


Maillery, foekt Jaques Maillery.


Mulkontenten, foekt Waelen.

Manicourer, Gefaet op de vreedehandlingh in den Haeghe. 515.

Manen van uitteekenden lynter waerom die in 't betweechten van de historien van de Republyck weynigh genoemt worden. 334.

Mansfeld, foekt Graef van Mansfeld.

Marcelis Bix vermeeert het huyds te Brock. 491. Sijne dapperheit in 't gevecht by Mullern. 491.

Margaret van Oostenrijk, roeckomende gemalinne van Philips de III. koome op den boedem van Vene
tien, en wordt van Albertus door Italyen geleit.


eyden door d'Inquisitoren en hune byfitters fonder ge
made uyt te voeren; en met het al kondighen van t Concilie van Trente spoedig voort te vaeren. 18.

tanght brieveen des Konings, waar in hy wieer wat der fijn ooverkoold met een leegheer op huden. 26. Belief Botulf de Landtvooghdbelschen
ten van Oranje, in fijn afweuen, by voorzaet waer te neemen. 27. Dwinght op een felle tijde door het eene plakkat te vluchtigen, en verbied het door het een ander. 27. Haere uytneemende behendigheft brenghe alles tot ruhte. 28. Is luerel verkynht met den bloo
ten naem van een kragtheelheer fchapply. 30. Wordt gefolent onder de bippinhghe van vrouwen huden de regeringh bedoveren te hebben. 30. Hadte door ernstijhe brieve 't afbeiten van Alva met een leegheer ageraden. 30. Baent Alva door haer tenttek de wegh tot d'Oppeerlandvoogh. 30. Koome by hae

Markgraf van Berghen, met Montigny, nae Spanien gefonden. 21. Overlijdt alder niet fonder bedenen van vergift. 32. Mannix, Heer van Sant Aldegonde, fiet in het ver
bond der eedden teeghen d'Inquisitie. 20. Geva
clandt behuchkligt en gesigneert, maer koome 'er met eerke door. 69. Men gebruukt hem echter naeder
tand niet meer in regeringhe. 100. Befect fijne oude daeghen in de fluiten. 100. Ontheelt figh tot Leyden, en komt tot Montigny. Oovej 315. Marquis della Bells, Kolonel ower d'Italiëten, in 't leecher des Graeven van den Berghie voor 's Har
Morus, deci Christoffel Morus. Moroven in beroerten om de kroon. 519, 520.


550. Mysterie der belettinghen tot Geertruydenbergh. 114. Hun geteekenen t'Antwerpen hebben hune hoofden uytgegaeght. 139. Toonen een af- keer van Parnas booden en brieven. 159. Worden heevelig gaender door Willoughby. 139, 140. Brengen de penninghen hen door de Staeten geopen-


O
Graft van Mansield, fiet Graft Oostelijk Mansield.
Oostjako, freyvoothbinnen Deuteckom.
Oostwegh, fiet in Engelandt.
Oliver van Noors beroemte vaert. 436. Oliver van den Tempel worden voor 's Harroghen- bocht.
bocht beyde de beomen wegenoomen, daer een by heeft. 462. Sint-benedeithagen. 462.

Omarville, Françoisch Koninck, verlaache by Mullemen. 472.


Onalien, doorfluchtig gedacht in Ylrandt, schrijven fynge toe d'opperheerlich van Ulier, en doch van geheel Ylrandt. 238. Humne vermenighedt fivel gedaenicke de gecyielten fynge de hyten von Jork en Leufkant. 248.

Ongelukkige fouteity van Balthafar de Moucheeron. 329. 331.


Ooroomische in Vrankrijk arbeiden ten voordeele van Oranje. 38.

't Ontken van Mendoa voor alle de gevangeren der Vereenigde Nederlande baert grootte liede en ge- doogt in in onderdencen tot de Staten. 490. 491. Ontwerp van maangheer der plakkaetige overvange- fonden door den Riedt van Sente in Nederlant, mi'gehaelt den Koningen. 21. Wordt van de gemijt- heiden, die fynge von de Roomlichen Godsdiend had- den afgebonden, en andere te strengh geoordeeld. 22.


Oorloogh gereclem tuffchen Henriik en Bouillon wordt gelyt. 498. 499. Dat beyde de partyen in Neder- landt aengenehm is. 499.

Ooropronk aller onhyëlen in Nederlandt. 55. Der be- roeren in Vrankrijk. 50. Der gecyielten tuffchen de Hoogdtyuchen en Engelfchen over de belas- tingh op de lekemen.


Blandt wyser

geheen onder Pictor Heverde etwaerts gefonden. 550. 't Huyskoom of van Martelj nae een gelukkij gervrijtghing. 577. Breed bezietruchting der felver. 577?-578; 579; 580; 581; 582; 583. Wordt getijdt met geld van 't vyands ingeleezen. 583; Oostindische facken hoe figh die toedraeghen. 446; 447; 448; 449; 512; 513; 514; 515; 516; 517. Oostindische schoepen vier in getace uyt Indien voor d' eerst nae in Nederlandt gekomen. 209. Derfelver verhael van die volken. 209. fiet schepen der Vereenigde landen.


Abeydo Neemt Trekt Hem Verbiedt Trekt en $17. Afge-
Heeft van Getal maerongeluk-
en Keert Sijne Beleeghert den.
Verval Hack etterkt de den 144. Ontfanght Krijght gouw. de Engelandt hykanomfigh en ghert windt Wordt o.
Sijne Heeren teeghen teeghen belettelinghen onder den van Vlacndre teeghen belettelinghen.
Leght de tijdingh Spanjen. dat door om landt van op.
Paulo Antonio Landfavech, Steêboeder binnen Breed-
daz, in afveewe fijne vaders. 155. Doet eene uytval uyt het kasteel. 155. Wordt gequett, en vlugt weerder binnen. 155. Geeft het kasteel be-
houden lijf en leven oever.
genig akder. 307. Paulus van Kaerden door de Staten met fes fcheepen ge-
wen van eedelen bloede jammerlijk door v’rer om
brenghen, t’gheen hy met eyghen ooghen aenfiet. 13. Makht op de felden tijdt tot Bajonne met den Koningh van Vrankrijk een verbondt van onderlip
ghie hulp tot uytroongh in der kerteryen. 18. Schrijft hiax maert en tijdt van Egmont-en gebiedt de reghts
voorderlingen en traitten teeghen de kerteryen door d’inquiriters en humane byffiters fonder genade uyt te voeren. 18. Die noighbar geworden dappere ont
dig en ontsteft fnien in de tidingshien, die hy daeghe
lijx van qust tot arther gheeg, gaat meeninghalm teraede. 21. Hem tijdt ontwerp van metingh
gingh der plakkaeten oovergegonden door den Raedt van Staeten in Nederlanden. 21. Verbiedenijen naen in diergelijke handelinghen te gebrynken. 21. Wat hy
daer in toegeft. 21. Belooft geneade en fijne over:
koomt. 21. Verbiedt d’Algemeene Staeten te ver
gaderen, oonmeggen den raed van alle fanden en ielfs fijner fulter. 21. Belalt Waertgelders in Duyt
lichland aan te neemen, en fighet figh te verlaeten op de geurderheit der Nederlandtche Grootten in’t uytvoer
ren der fijnen plakkaet. 22. Brief van den Koningh Oranijvwaer in hy verfioht ontliagh van fijne ampten. 24. Siene teegnerwoordigheid byt niet eemli
delandtche fce en door Duytlichtland te fullen reyfen, schrijft des weeghen den Keyfer, met wien hy ook raedploeght oover den Staet der Nederlandtche
weten fijn ooverkoormet met een leeghe. 26. Wordt geleyd door den Paus van fijnen edel, die hem ten onderr
bouder van der handeves verpligte, alvorens ont
flaeght te fijn. 27. Geeft he det meffel goevert aan den Raedt der Harthogen van Alva. 27. Diyn hy met het opperle gefaagh en een leeghe nae Nederland fondt. 27. Heeft fighet wijlijck weeten te verleeken van de geelachten, toeliet hem een dienier om de macht fijner afgechehydene heerlichheeren te hegghen. 30. Geeft uyt een plakkaet van vergiffens voor de die mif bedrijven der voorrigh tijden belee
den, en wie戴着 uytgeleysen. 36. Siene heerlijk
heiten en inkoомden worden ten gemeente nuten aen
gewed. 45. Ontbiet den Harthog van Alva met fijn
tijd door te ruigen. 46. Verfiet Alva van die Land
voogdhy. 46. Durft Alvas handelnghe nogh pri
fien nogh vernietigen. 47. Sendt Don Louis de Re
quens tot Opperlandvooght oover de Nederlanden. 47. En fiet nae fijn ooverdien aan den Raed van Staeten. 50. Ontfiegh de voorwaarden van de Ghendtche pays. 53. Oordeelt raedafien voor diyn tijdt te duyken. 53. Bebraakt ghigt het vreever
draght by plakkats. 53. Houdt Oranjefoon, wens vrythet in de vredepuntens was bedonghen. 53. Sendt Don Johon fan Oolemyn tot Landvooght oover Nederlandt. 53. Schriften aan de Staeten om hen tot vreede te bekooren, welkers voorwaarden den Ba
en van Selles ooverbreght. 54. Brengt ver
fchijnt de fijnen plakkaet. 57. Schrijft den Koning de landers weeder onder fijne heerlighfood. 67. Ooverheert Portugal door den Harthog van Alva. 72. Wordt door de Staeten der Vereenigde Neder
landen verklaert vervallien te fijn of fijn recht tot de felves en vyand genoemt. 76. Doen Oranjie in den ban, en noogsdien een moorderdaer die hem ‘t leven benec
me. 76. Sendt het uytvreefli gh krijsvolken Parma te rugh. 81. Getal van fijne troepen. 81. Heeft, booven de binnelandtche schattinghen, ten minften twintighoenderduyt guldens jaarlijk oovergegon
den. 81. Hem geeft den Keuffchen krijgh glipp om de gronen van Duytlichtland in oorlogh in te wickle
fähedt den oorloogh aan te legghen. 139. Neemt d’Opperle Koningh van de Marquis de Santa Cruz en Parma. 128. 129. Verkoort by plakkats den ge
fetten tijdt der rouwendght nae’t rampelijgh cynde van de Spaenhche vloot. 134. Waer door fijne mid
elden buijter uytgeput fijn- 139. Schijt Parmar en den Harthog van Medina Sidonia vry te fpreken wegtens
Bint-Stelt bondgenootchap

Belaft Koning Öngelukkig dat en Sijnearmoede 't Maekt der raelschap zelfs jonghete vloot stellen verloop 198.


Philip: Ioon van Phillips Morray, Heer van Pelleis; blijft voor Gelder: Sijnen lof.

Philips Sidney, fier Sidney.

B L A D T - W Y S E R.

tuiz. 577. Pietro Melandes ondoydikhten roem van den Brief en andere feehaven wezer onder den Spanjaart te brengen.
maakt van 's Konings weeghe. 80. Siin leeven is gedurenh bezeeght geweeft door Spanjeke aenteilighe. 82. Doet boet veel moelijk is voorloeninghe t' Antwerpen teeghen de Françoiss. 83. Verlief de gunst des volks door 't ongeluikhuyxkevyllen van fifen raedt om Annoy te roepen. 84. Gevoelt dat men fif geenevan van Valois heeft beurtont te lingh. 84. Stelt fif 't vertrek van Biron. 86. Waer oover hy in een quaxt geurte koomt, en Antwerpen, op 't uyt'trelyoen van een leuhen in swepenen. 86. Ver- trekte na Zeeland. 86. Doorochtsoot tot Delft. 87. Godtvorrighehe woorden de stervenden. 91. Siine aftuyligghe. 91. Last den Raet fieru hy- sache bijter wertraet. 91. Siine huyckelijken en Kun- dert. 91. Siine lijksteyf. 91. Wort gepreef. 94. Punten waer op de Waelen met Parma ooverkoochten. 67. Van naeder Vereeniging tot Utrecht. 67. Van 't verdragh aengegeen met Anjoú. 79. Purteynen in Engelande wie die fijn. 455.

R.
Aedt van Beroerten, foette Bloodtraedt.
Kreden van Kleef en Gulik, siet Kleef en Gulik.
Kadt-Pensionaris van Hollant, wat dat ampt is. 116. 117. Is bekleed eerft door Paulus Buys. 117. Daar nae door Johan van Oldenburene.
Keijplieghingh in Nederland: 4.
Reyner Claes, Onder-Ammirael van Zeeland, last met teeghen den Spaerstaat Falkoardo, en beget a een fchick- kelijk dae. 512.
Renichon, siet Michiel Renichon.
Rijnfhebben. 42385.
Rhofhe, siet Heer de Rhofhe.
Richardt Spener, Gefant des Konings van Groot Bra- tianten aan de Staten. 541. Siine reeden teeghen de Zeeuwen, die 't bellen weygehen. 527, 573.
Ryhoove Strevenbough binnen entremente. 590.
Rijffel overkoort, neeven Artoois, Henegouw, Douay en Orchies, met Parma. 67. 70. Weyghert Spaansche betreftingh in te neemen. 500.
Ruyx vergaderijntig tot Regenborgh, fier Dytvreeflieden. 424.
Robert de Buuly, fier Leycefer. 184.
Robbert Graef van Effex, fier Graef van Effex. 424.
Rooles, Stadhouder van Vrieeland, wordt in hechtenis genoemt; 53f. fijn gejigd by Parma. 184.
Roelandt, Jork plint in den handel van Imbije. 294.
Wordt overste van de schans tegenover Zukunft, en over de geheele Valuue. 197f. Die hy ver-
raanden en Parma overgeef. 188. Vermoedt door doorgebragt te fijn. 109.
Scharens, de kooren in Holland, door 't aanhaalen van 270 fcheepen in Deemenmarken, gered door Fran-
fche en Engelfche. 112.
Schans door d'Antwerpenzaers gebouw't op den oever van Vlaander ingenomen van Parma. 90.
Schuttingh in Holland tegen de overdaadt en koste-
ljekwil niet door. 280.
Schuttinghen by Alta geuichy baeren biffiere ontfelte-
nis in de gemaender der Nederlanders. 36t.
Schuttinghen op meerinjectcent naemen, en beleen-
gingen in Holland ingevoert, en alles gegeven om
gezien. 259. 377. 512.
Schuttinghen worden by yder landschap 't kunnen
fonderen gebruiky ingehouden. 64.
Scheepen der Vereenighe Nederlanden vier in getael voor
d'eerstmael uyt Indien weeder t'huys gekoeman. 309.
Der felver verhaell van die volken. 309. Ande-
core koomens hy meerder windt. 308. Vijf
onder de Ommirael en Wolwert Hermants, der waerts
gefehend. 446. Raeken laeghs teegen den Spa-
fschen Ammiral Andreas Hurtaado Mendoza, dien fijn
neemende twee fcheepen, op de vlugt driegen. 446.
Worden met vrolijkhheid op Bantaen verwelkooment.
446. Vaeren ne Bassa: vaer meede fy een ver-
bouwde makken. 446. Zeetiche fcheepen uyt Indien
weederkeerende met gelaneten van den Koningh
van Achten, verooveren een Spaansche karrake. 447.
Dertont dye d'Oofftscheaztiche vazichypiefs der waerts
gefehden onder Steeven van der Haegen. 465, 466.
Uyt Indien weere dergheest. 451. 494. Weeder-
keerende uyt Indien mit beroeme overwinninghen en
verblijften ingeghen met Koninghen. 512, 515. On-
der de Paulus van Kaderen derwaarts, 577. Twee ande-
er. 526. Twee onder Wybrand van Wervijk van
derar. 500. Dertent scheepen onder Pieter Verbouw
derwaarts gefcheiden. 550. t'Huysskoomt van Matie-
leeften een gelukkige verheffingh. 577. Vertael
der feler. 577, 576, 579, 580, 581, 582, 583.
Scheepen der Vereenighe Nederlanden om four te haellen,
yd'Amerikaensche euylanden verooveroit door Louis
FAfard. 501.
Scheepen der Vereenighe Nederlanden in Schotland
angehaelt. 599. Van darre niet Konstantinopelen en
ellers gevoerd onder Franfche en Engelfche vlag-
gen. 510. Als ook naar Ooffl en Weff-Indien. 570.
Scheepen onder den vallen van Antwerpen, in 't gelijke
der burgheren, weeghelecept door de galeye van
Dordrecht en eenighe hoopen. 424.
Scheepen onder Paulus van Kaderen nee Brail gefe-
den. 466.
Scheepen uyt Amerika en Indien in Spanjingekeomen.
112.
Scheepen in de Steeden van Indien. 512.
Scheepvaerten der Vereenighe Nederlanden; en hun-
ne welvaart daer uyt. 250, tot 259. Der felver voor
de derdemael niet 't Noorden; en wonderlijke voor-
valen op die reys. 289. tot 294. Neemt daegeli-
he toe nae verre gelegen geweven. 456. van Olivier
Schenk
Spaansche vreeghen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 574.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 59.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.

Spaansche fchepen voor Antwerpen door den Hollandsen overvallen en vermeertert. 49.
...
Sy maak ten gevolge bekent, dat ie de geheelen handel, afgebroken in de vroegere tijd, en van die geheele handel, afgebroken in de vroegere tijd, in de hande heeft gedaan, behalve van die geheele handel, afgebroken in de vroegere tijd, en de naam van die geheele handel, 545. Staat, en een te gevoelige vooroorlog naast het nieuwe, en om bij die gevoelige vooroorlog naast het nieuwe, en ook de een te gevoelige vooroorlog naast het nieuwe, en de een te gevoelige vooroorlog naast het nieuwe, en de een te gevoelige vooroorlog naast het nieuwe, en de een te gevoelige vooroorlog naast het nieuwe, en de een te gevoelige vooroorlog naast het nieuwe, en de een te gevoelige vooroorlog naast het nieuwe, en de een te gevoelige vooroorlog naast het nieuwe, en de een te gevoelige vooroorlog naast het nieuwe, en de een te gevoelige vooroorlog naast het nieuwe, en de een te gevoelige vooroorlog naast het nieuwe, en de een te gevoelige vooroorlog naast het nieuwe, en de een te gevoelige vooroorlog naast het nieuwe, en de een te gevoelige vooroorlog naast het nieuwe, en de een te gevoelige vooroorlog naast het nieuwe, en de een te gevoelige vooroorlog naast het nieuwe, en de een te gevoelige vooroorlog naast het nieuwe, en de een te gevoelige vooroorlog naast het nieuwe, en de een te gevoelige vooroorlo
Swarte water. 506.
Sweden tiet het verloof van Oranjie om boodgeenoot- schap of heymelijk onderling af. 37.

T
Axis overoomspelt Zutphen door verraad. 87.
Plundert und brandtacht die landen tuuchen den Rhijn en d'Yfyl. 87. Blijft voor Bonn. 138.
Teliguy, Overfie te Lillo, verdaedigt met groote dapperheid dat fort. 90.
Terra Nova, foekt Harthog van Terra Nova.
Thomas Budley Gefant van Elisabeth by de Staetten. 247, 281.
Thoolen. 513.
Tiende, twintigfalti, en honderfle penningh by Alva getuigf. 56.
Tijdigh in Nederlant verpreide van de kooment des Hartoggen van Alva met een oppergefag en een leeghe, baart groot vluchten. 55.
Tijdighen uyt Spanien doen blijken, dat geen moerder goedertierenheit van den Koningh te verwaghen flaat, dan van Alva. 32.
Tyron, feit Hugo Graef of Tyron.
Tironel vlucht uyt Yerlant. 512.
Täum. 513.
Tocht in Vlaendre beschreven. 499. en volghende.
Baert aldaer groote verlaeghen en vluchten. 410.
Trivulio verlaeghen by Mullem. 492.
Truxes huwelij veroorfackt de Keuften kriigh. 86.
Stelt figh door Kalmier en Nieuwenater in 't beit der feeden. 87.
Wont uyt de meeveer jaged. 86.
Maakt verbondt met de Nederlanters, en neemt fijen roovlucht toe Oranje. 86. Scheydt uyt den veil.
146.
Turf beschreven. 153.
Turnhouts gelegenheit. 259. 't Kafhef geeft figh oover. 259.
Twilt in Vrielandt tuuften 't Hof en de Gemaghrieth der Staetten. 91. Bygeleghe door Graef Willem. 91.
Tuften Hollanden en Zeeland oover de verloagelden 257, 302. Wordt bygeleghe. 303.

V
Aert scher Engelandt om gevonden. 203.
Vaet foekt Schleevaert.
Valenciencinnenoomen, en weder vernovert door de Spaniers. 41. Overkoomet met Parma. 70.
Valentijn de Paridu, foekt Heer van de Motte.
Veere verkoft aan de Prinfe van Oranje. 92.
Velado, Roneltabel van Kaillien, Landvooght van Millan, koont Borgojen te helpe. 156. Her-

Vloot Spaensche scheepen voor Kadix. 276. WORDT door t'Engelsche en Hollandsche vloot verniet.
Degevens van het fijne onderhandelingen t'Antwerp befreiieden. 586. Middel uytgevoe-
den om d'onderhandeling in te verheffen. 587. De
Spaensche verwijlen 't eekevchen van 't ontwerp hen
voorgehouden. 587. Schorffingh van waepenen
verlengte tot het eynde van Bloymaend. 587.
Heeft de bewilshengingen van weederfenden.
588. Het punt rachende den handel geletten. 588.
589. Ook worden d'overige afgehante. 590.
590, 591. 't Beftant geoorloof en afgekondigh.
591. Lyfier hier uyt voor de Republik. 591.

Vrielen neemen hunne Staedhouder Calpur Robbes in
hechting in Slechcen de overige looten. 74.
Verloeken 't voeren van 't leger op hunne
rijden, en verkrijgende 't 166. Begeeren Groo-
ningen hier voer tot wynde dan tot bondgenoot.
202. Sijn in onlucht oor de belasting op de hoehbevelen
en weylanden, en worden vereenigd door Graef
Willem van Naufl. 407, 408.

Vrielandt, Uitrecht en Gelderland, onder Keyfer
Karel, aen de Nederlanden, gehecht synde, hee-
ben; booven hunne voorrechten, bedonghen onaf-
scheidelyk van Brabant en Hollants te blijven. 14.

Vrielandt omhelt de pays van Gendt. 42. Ontteeken
als in een beiderenden oorloogh door ongelyckheden
van Remmenbergh. 73. Sware twift aldaer. 92.
Grankrijk ten stede van des Rix. 78.

Vrieche regements, voornamelich kraght der Vereen-
ighde Londen, synde de Spaensche nae Vrankrijk
gefonden. 175.

Vrieche teedhen klaeghen over 'n inwoonders ten plaat-
lande. 217.

Vrybuyters hebben wreedt bejegeninghen op fee.
147, 148.

Vrye waer van foo genoemt. 90. Heeft regt van
vien met de grootste vliegden van Vlaernde. 90.

Vrye onvoorgelijth, en met meer regt als kragh-
ten te handheeven brengt dikwils ten val. 173.
Vrye Wilt, illet Geldichten, &c.

Vrykindel antwoordt van een Roomsch Priester aen
Mendo. 371.

Vroedchichappen in de Steeden van Hollants; getal, be-
bewint, en keure. 116.

Vrouw in mans kleederen voor soldaten dienende. 145.

438.

W.

Achentencheiden en ingenoomen door
den Graef van Mansfelt. 142, 139. Ver-
raalt door Graef Lywendyck van Naufl. 404. Door
den Spanjaert gewoont en weeder verlooren. 458.

402.

Wachten wie genoemt in Nederland.

Waelen verworpen de Gelooovvree. 62. Quelijck
betaelt vallen aen van de party de Staatstchen. 64.
Neezen Meenen en plunderen 't lond rondom. 64.
Krijgen Montigny tot hunn hoof. 64. Glimp hun-
er waepenen. 64. Overkomen met Parma. 67.
Senden hunn belyst met de voorwaesters over aen
d' Algemeene Staten. 67. Maeken, verloeren nij-
die, de voornaemste magth des Konings. 67. Ver-
loeken het vernietijgen der plakketen, waer door
den handel van de Hollanders was verwoest; te ver-
geefs. 400.

Watervloed veroorzaakt ongelooovlycke schade in
Hollants. 68.

Wakkene, Ammirael de Duynkerk, vervolgt
wordende ontvlucht door de hoofden, en sierf. 424.
Walraef van Brederode, Hofte van Ambisfede aen
den Konings van Scolandt om te flaan oover den
hoof van hoom. 212. Gaat voor gefaan in
Engelandt, om Konings Jakob gelijk te wenschen
met
met de effenius dier kroone. 414. Wortt gemagght-
tig omt het Spæntich te handelen. 433.
Walt. (Voorzover) komt uyt laf der Aeter-
toghen, vergeefschat met Joan Geevaerts, in den
Heageh om van vreede te handelen. 523. Is te
vooren alleen door Gelderland en Holland rondom
geweest. 531. Doen oopenigh van binnen laat
aan de voornamst leden van Staat. 532. Maet geen
brieven der Aeterstoghen brengende wordt de
Flax van seint 522. Roomen met geellosbrieven
van Albertus en Habela ter vergaerdighhe, en doen
hun voorstel: antwoord der Staet. 531. Schrijft
niet fijn vertrek aan de Staet. 531.
Walther Rhalegh, hopman van de lijfwaigt van
Koennigh Elisabeth, valt in Guiana. 549.
Waltvich van 70 voeten by Berkheyde op de droogten
vijg vorguelaat wordt gevange. 526, 527. Voorieg-
gingen daer uyt. 537. In de Schelte niet vervre
van Antwerpen. 466.
Warmeloo belet den Graef van Solre overe de Voghte
toomen. 596.
Warner de Bois, Kolonel over een regiment te peer-
de, door de Staeten met eeneign vaenen ruyters
en neegentij vendelen te voer naer Embiden gefonden.
450. Veroover de schanden en ontmet de ladt. 540.
Belet Pompeio Iuffulani fijn krijgsvolk overe de
Wael te vette. 525. Wordt doorchooten. 540, 559.
Weder in de wind. 567.
Wederparenhijss van der Yeren. 427, 428, 430.
Wefael tiet gefanget en gefchenden aan Mendolz. 370.
Verfchaft hem kooren en fulbly, en worden ge-
dwonghen den Roomlichen Godsdiens toe te laeten.
370. Hen wordt door den Raadt van Voren fte Keel gelaat der Roomlichen Godsdiens te herfle-
len. 372. Door de Staten aenemaoydicht tot het
tegeneel. 370. Freulicken laert uytgebreedeen:
schoolen en kerken geoopen voor fefuinen. 370.
't Iawijden der kerken aldore haer zeengehen. 379, 380.
Herffele figh, nae 't vertrek der Spæntich, in te-
aren Godsdiens en vryhet. 380.
Welfhandige Maetchappys in de Vereenighhe Neder-
landen opgerghet. 322. Desliefst begin en voorwaer-
den. 527, 528. Wordt door woorden en gefchirften
verdaecighed. 528. En van dier tweegengepenronken.
528, 529. Raelt aan 't horten. 530.
Wybrant van Wawrigk komt met twee scheepen uyt
Indien. 550.
Wynaameser benigenomen van Parma.
Wilkes gefonden neeves Cecil op de paysheulden
388.
Willem Hautain, Ammial van Zeeland, wordt
met eeneigh scheepen gefonden, om de Spæntich
foldaeten oever fteu uyt Spæntij koomeende te gemoet
t toe loopen, en de gevanghene te verdreken: 't heem
hy wel tot de helft uytvoert. 485, 487. Wordt met
een vloot gefonden teeghen den Spæntiaet: fijnen laet
en verrighghet. 501, 502. Wordt met een vloot van
tweentwintigh scheepen in fée gefonden, om de
scheepen uyt Americk en Indien op wegh lijnde waer
to neemen. 511. Sijn ongelukkigheitte heegghe. 511.
Williem Luidewijk van Nafault wordt Stadhouder over
Vrieland. 52. Beletght den twift aldaer ontaften
tuffchen 't Hof en de gemagghtighhe der Staet.
52. Verteekert figh allenstis der graenplaten.
Bnaeuetwoort Grootingen. 151. Overweldighe
d de Herken ten platten lande en de schans Reyde. 151.
Paat op den naeewaagen van Veldago. 151. Onmer-
koert Maurits met de Vrieffiche troepeen, en raedet tot het
be-
leggh van Zutphen. 165. Sijn dapperhadt in 't be-
leggh van Koeverden. 182. Wordt gequerte. 182.
Arbeid om den vyande uyt Vrielandt te verdrijven.
105. Verfortggh Koeverden. 195. Vermeeft
alle de schansen der Koeverden en de Bourming-
95. Sterkt het beesten van Veldago. 195. Hem wordt ge-
laat de schancken om Groeninghen verloochen te her-
winner. 196. Heeft neeven Maurits het opperbe-
vel in 'leegger voor Groeninghen. 202. Wordt
Stadthouder van Groeninghen. 203. Wordt ge-
querte voor Kluybnberc. 312. Wordt beChemhen
van de Staeten. 326. Wordt gelaat van Embiden on-
derfiant teeghen den Graef. 344. Koert met de
Vrieffiche reglementen by Maurits tot Aernhern. 361.
Slat figh neder te Meelp om een wackent oogt te houden.
383. Koent met Bommel. 387. Vertrek
met eenig volk van daer, en vermeelft Dettekom.
391. Befigkigh in perfoon het leegger der Hoog-
bydichken. 391. Koent uyt laft der Algeemene
Staeten met krijgsvolk binnen Groeninghen; en
brenght de halfterrige weefspannighhe fiat laadt
feer voorfightig tot geloofffaamheid, en bontvul-
ad der een kaitele. 407. Neemt de onluften tuffchen
de Vrieffen gereeven over de belaftighhe op de hoorn-
beelen en weylanden wegh. 407, 408. Keeft met
Maurits nae Koeverden. 408. Wordt gemagghtighe
om met de Spæntich te handelen.
Willem van Nafault : foek Frins Willem van Oranje.
Willem Stanley : niet Stanley.
Willoughby, Oppervelhebbeer der Engelische hulp-
troepen, doet quaren dient door Winkeldt tot
Geertuydenberc.
Wimmel door Pieter van der Does veroover in de kerk
to Leyden opgehangen. 133.
Winkelfeld, Steevoocht binnen Geertuydenbergh,
hoeft der mutvelingen aldaer. 145. Sijen
quaden dient onder hen. 140. Onbiadt Landfa-
vechts met volk. 141. Doet een reeden om de
besfertelingen te verschooonden te bewegheh. 141.
Winter: Langhe en trenghe vroo in Holland. 217.
397, 554.
Winwooed, niet Rudolf Winwooed.
Wittenhorst niet Walrave van Wittenhorst.
Wolfert Harmanz. waert met vijf scheepen nae Indien.
446. Met welkhy lyke niet teeghen de vloot onder
den Spæntischen Ammial Andre Hurredo Medolz,
twee der velfer neemt , en d'andere op de vlught
drift. 446. Wordt met vroijiehkeit op Bantam ver-
welcoomt. 446. Vaaet nae Band: waer meedchy
een verbond maekt. 446.
Wokum, vruchteleooen amaligh van Barloote daer op.
389.
Woude veroover door Maurits.
Wreeacht der Spanjaarden gepleeght tot Rotterdam.
39. Tot Zutphen. 41. Tot Naeren. 41. Van
Lumey gepleeght aan Geelthijken. 44. Der Span-
jaarden binnen Haelern. 46. Van Mendolz leee-
ghe op den Duylischen boodem. 375, 376. In
Spanien gepleeght aan de feeluyden. 392. Der
Duinkerkers aan de vijfchers. 424. Der Span-
jaarden aan de Hollanderen in Indien.
436.
Wetenhoove stevoocht binnen Rhijnberc. 599.
Y.
Yeren weespannigh krijghen onderfiant uyt Span-
jen door Johan Aquila. 416.
Verladers oude en heendenlaeftige regeringhhe. 247, 248.
Verhial der weespannighheid aldaer. 247, 248, 249. Wortt door
Henriche de 11, ciijnberaer den Paus gemaakt. 248. Dat van de
naeeten wordt gewegghert. 248. Nieuw beroerten aldaer.
Ypele begeeft figh in de Vereenigingh tot Uitrechte.
69. Van Parma beleeghert. 87. Bellooten
met schanfen. 88. Gaet oover aan Parma. 99. Weey-
ghe bettekinght in te neemen. 299.
Ylendijk geterkt door Maurits. 472-484.
FRIDRIK HENRIK,
PRINS VAN ORANJE, GRAF VAN NASSAU etc.
STADTHOUDER VAN GELDERLANDT EN ZUTPHEN, HOLLANDT.
ZEELANDT, WESTVRIESLANDT, UTRECHT EN OVERSSSEL.
Veldoverste en Admiraal der vereenigde Nederlanden Etc.
HUGO DE GROOTS
BELEEGERINGH
DER STADT
GROL,
MET DEN AENKLEEVEN
DES JAERS MDCXXVII
VERTAELT DOOR
JOAN GORIS.
Hugo de Groot.

Der Titelblatt

DR. GROOT.

NEUER DEM DEUTSCHE.

VON DR. GROOT.

J. C. OAGIE.
Aer nae de reekeninge der Christenen seftien hondert feven- en twintigh liep nae de Soomer, fonder dat de Spanjaert als noch eenige beweeginh maekte teeghen dien van Hollant, terwijl hy figh genoeghde met den staet fijner geldtmiddelen, t'eeenemael vervallen door het koftelijk beleggh van Breda, in ruft weeder op te helpen, en figh met eenige troepen te vertoonen op de grenfen van Duitlant, ten eynde om oover hen, die den huife van Ooffenrijk teeghen waeren, des te groeter schrik te brengen, waer door de waepenen van Tilly en Wallenfeyn teeghen den Koningh van Deenemarken des te lighter moghten voortgefet worden. Groeter aenflaeghen in 't werk te stellen belette hem ook, dat l'Hermite, gefonden door de Westindische Maetschappy in Hollant, den eenen en den anderen Oceaan allerweeghen met schrik vervullende, de Spaensche inkomsthen uit die weerdelt, het grootste voedsel der oorlogen, wel niet bedorven, dan echter te rugh gehouden hadt. Die in de Vereenighde Nederlanden aan 't roer der regeeringhe facten waeren niet eens gesint, yder op het fijnne fienende, gelijk 't gemeenelijck met de vryheit gaet, wanneer die te groot is, welkers gebreeken geen ander jaar foo feer als 't voorgaende hadt doen blijken: terwijl door 't verich gefagh des Prinften van Oranje Frederyk Henrik, die fijnen broeder in 't Stadthouderfchap gevolgt was, de volken oover Rhijn de maght der Landen nae hunne gewesten, die van Zeelandt nae Hulft sliepen: door welke ftrijdigheid gelijk de driften, foo ook de krachtgen verdeelt fijnde, de gelegenheit tot het eenen en 't andere was voorby gelooopen. Nu waeren die van Hollandt en Zeelandt, volken gelegen aen de feekult, van oordeel, dat men alle gereede penninghen, of die op gelaof fouden konnen by een gebragt worden, tot beveylingh van de fée behooreaen te wenden: en voorwaer die hadt nieuw onderfant van nooden, feeert dat de geleyen verlof-gelden, waer meede die laften wel voornaementlijk gedraeghen wierden, quaemen die gebreeken, door dien de Spanjaert onlanghs het oover en weedervoeren van waeren uit en op 's vyandts Landen, 't welk geduerende den voorgaenden oor- logh aen deef fijde om den gemeenen diens, van geene om de behoeften der ondersereeluiden wierdt geleeden, hadt verbooden. By dit onvermydelijck quaat quam noch een ander uit wanbedrijf, terwijl de ffeuken, infonderheyt op de Maefè, door fheelmsfuk van eenighe en achteloosheit der anderen, fekerer niet ter goeder trouwe gehandelt wierden, en de maendtgeelden van 't féevolk quaelijk volghden,
Hugo de Groot's Beleegeringh

waar uit ten deelen het overloopen, ten deele den wanhoop aan betaeling van rechtverdighen loon, de Scheepen van hun voornaemste gewelt ontbloot hadden: waer door de Dinkerkers en de naelt aen hen geleeghe, het eenig een een geringh gedeelte der Spaenfche Nederlanden aen den Oceaan, tot die stouthed gekoomen waeren, dafte, met de scheepen van oorlooge eenen schrik aen te jaeghen, met d'oorverigte te gronde te helpen, of wegh te neemen, sigh aenfelen als ten deelen mecfeters eener leee, waer op te figh tot nu toe niet anders, als tot Fluykroof hadden darren begeeven, laetende den Marquis Ambrofius Spinola hier oover niet min fijne nauwe forge gaen, als oover den oorloogh te lande, dewyl hem niet onbewuut was, dat op dit gedeelte van krachtgen al't ooverigh vermooghen des vyants was gegrongen, weshalven hy booven de gemeene Landtsfoldyen ook belondere luyden, op hoop van buit en handel door Spanjen, hadt bekoort om Scheepen ten oorloghe toege-rucht uit te reeden. Maer de Landtschappen oover Rhijn braghten weederom te berde de voorflaeghen gedaen in 't voorleede jaer, nae 't ontveften van Oldenfèel, om Weefèl, Linhèng, Grol aen te taften, en booden aen, om een grooter leegheer te vel-de te brengen, de penninghen tot acht duifent man voor een tijdzt voor afte vertrekken, ten eynde dar meede de befettinghen te vervullen. Prins Henrik fels, die niet min het oppergeflagh ter fée alste lande hadt, fijnde dit bewint ook al van oude tijden in Hollandt, om den aertd van 't landt, onafcheidelijk van den anderen geweef, voegheal figh die by dit't beforghen van de veiligheyt ter fée wilden ter harten genoomen hebben: daer beneeuen versuimde hy niet, door een bekende voorfienigher der Veltooverften, de gevaeren te vertoonen: om niet het verwijt te hebben van facken die konnen teegghen hadden, tot dat het beleggh van Weefèl veel krijghsvolk van noo-den was, niet alleen om alle weeghen te lande te bewaeken, maer ook om op't oover-koomen van den Rhijn te paffen: dat Linhèng verre van degrenfen was afgeleeghen, en dat, wanneer de krachtgen der Republike foo wijdt van de hant gevoert wierden, het den vyandyt gereefte fouda staen elders en dat vry duerder staen fouda in te vallen: dat Grol was een flerkgeveste plaets, wel voorfien van volk en gefchut, en, 't voor-naemfte van allen, vijf ueren gaens van de stroomen laagh, waar door het den Span-jaer vry sotent den to eofor te bekommeren, of ten strijde te trekken, welken en te waeghen hachcelijk, en te wegheren niet feer eerlijk was, jaee ook den vyandyt voor 't toekomende des te moedigher fouda maeken. 't Befluit noghtans om Grol te beleeg-geren heeft het ooverghedaelt; fijnde, mits de fwaerigheden die men toen voorfien konde, voorwaer niet buiten bedenken, doch in fijn uutkomf heerlijk, toonende de Prins in 't uitvoeren foo groot een wakkerheyt en yer, als of hy alleen daer tot den raedtsman geweest was. Weshalven acht duifent Waertgelders, als wy gefeght heb-ben, geligt tot befettingh der grensplaetfen, de Spaenfche troepen, die figh van 't gebied van Berghen tot aen Keifersweert hadden utgegreden, weederhouden hebben dieper Duitschland in te trekken. Het leegheer fels, de ruiterly te lande, 't voetvolk langhs de stroomen, om de koften te spaeren, was belaft by een tekoomen ter plaatse daer den Rhijn, gescheiden in de Wael en een vaert na haeren naem, een cilant maekt, 't welk d'oude ook genoemt hebben het eilant der Batavieren; maer die naem sighe eerijdts tot aen dee efchtrekkende, blijft naaleen in het oppergedeeelte, 't welk onder 't gebied van Gelderland behoort. Dogh de wegh te waeter, die, gelijk hy de minfte koften maekte, foo ook d'onfeekerheiden van weeder en windt is onder-worpen, heeft ook toen de hoop te leer gefelt; foo dat de troepen weinigh min dan tien daeghen laeter als men geschikt hadt, ter gefeller plaatse aenquaemen: in wel-ken tijdzt ( want nimmer gebreekt het aen konditschappers van diergelijke facken) ook fels de vyandyt een volkoomen leegheer hadt kunnen te velde brengen, waer door hy buiten tweijfel d'aeenflaeghen der Hollanders foute verydelt hebben: maer 't geen aen die fijde vaek gebeurt, men hadt geen genoeoghieme voorforge gedrae-gen.
gheen om geldt in voorraedt, en alle andere dinghen noodigh om een leegheer te doen trekken, gerecht te hebben: ook haddenfe niet geloofd, dat de vyandt die moedten kraghten hebben foudre, om een plaets van de froomen afgeleeghen, en foo geveft, te darren aenstaften. Eemghints heeft ook gediend de liff des Priften van Naffau, die eenigh volk hadt gefonden nae den Gulixen oever (certijts, toen den Rijn Duitschlandt floot, den Gallifchen genoemt) om de weeghen te fleghten, nae de kant van 't ffeedrijen Gogh, als of hy't ggemunt hadt op het werk 't welk de Spanifchen, den voorleeden Herffit, tusschen Rijnberken Venloo, begonnen, en noch niet voltrooken hebbende, met vierentwintigh wagthuilen belet hielden. Dit was een vaert, die de Maefcaen den Rijn voeghde, met loomp om die aen de Schelde te brengen, en alfo yler, kooper, hout en wat den Duitschen boodem meer geeft, om Hollandt die voordeelen te beneemen, te waeter nae Brabannt af te voeren. De felfde wierdt daer tusschen beiden geleght tot een grenscheidingh, op dat de Hollandsche ruiter niet, gelijk meermaels voor deelen, in d'uiuerfte landen van Nederlandt foudre invallen, ja ook niet in de landeryen op den Duitschen boodem aan dees fijde des Rhijns om voeder en op roof te loopen. Daer toe hadt hen ook aengemaakt den doortoght van Mansfelda, die hen genooddamt hadt het belegh van Berghen op den Zoume, dat, mits het affijniden van den toever, reets swaer viel, noch echter foo niet, dat men 'er aen behoefde te wanhoopen, op te breeken: en niet feer langh geleeden waeren gelijke raedwagen in Vrankrijk en in Engelandt onder de praet geraekt, dat men den wegh, ten minften te lande, van onderfiant van buiten nae de vyandt behoorede af te fijniden. Want 't geen 'er de geruhten bygevoeght hadden, dat het waeter uit den Rijn, daer hy nogh maer alleen is, foudre konnen in de Maef gebragt, en alfo de froomen, in welke hy fijh verdeelt, de voornaemfte fterkten der Hollanderen, doorwaetbaar gemaakt worden, heeft de gelegenheit der plaetfen, die wonder ongelijck is, foo verre weederleght, dat men het waeter om de graght te vullen, uit de Nirfe, een rivier niet verre van daer, en alle de voght rondtorn heeft moeten verfaemelen, en met drie fluïfen teeghen de drooghhe ophouden. Terwijl de vyandt fijne forghe van andere hier toeaenwendet, verdeelt de Prins fijn voetvolk, nu ontwiche, in drie hoopen. Daer waeren honderd en acht en zelfgh vendel. De Ruiter, fterk wyf en vyftigh vaenr, was gelatf te trekken in twee troepen, onder Thomas Stackenbroek, die langhs de gewoone trappen, en door fijne dienften, tot het Luitenanschap Generaal van de ruiter was opgekloemen, behoudende de Prins het Generaleschap van de ruiter, 't welk hy voor deelen onder fijnen broeder hadt bekleet, als nogh voor fijh felven. Daer by waeren wyf en feventer fluorken van verfcheidegroote: omtrent duifent waeghens, om de fijne trammen, kruit, koeghels, vaertuigen om over de froomen te fettren, biesbrughen, leefttocht, en al 't geheen onee eeuwe tot het maeken, beftormen, of verdaedighen van werken booven d'oude heeft uitgevonden, oever te voeren. De Prins was vergefschapt met afgeondene uit de vergaerdinger der algemeenen Staaten, tot raedt en gefagh. Nae datse van Emmerick voortgetrokken fijnde in 't veldt flonen, wierden afgekondigt de plakzaeten tot vafttellingh van de Krijghtuught, en andere dienstfigh tot gesfoentheid, en op dat de foldaeten niet van het kyven een 't vechtgen fouden vallen; welke gewoonheite uit de hitte van den Franfochten adel voortgekoemen fijnde, tot d'andere naetien, als een befmettelijk quaat, was oovergegaaen. Deehe dinghen dus wyfelyk belaat fijnde, wierd flip gehooferaemt, door neerflighet van Smelling, opperhoofdt van de Krijghtsraedt. Den derden dagh, die was den twintighften van Hoymaendt, is men gekoemen in 't geftight van Groel, wanneer nu de ruiter, onder Harman Otto, Graef van Styrn, by nacht voorby gereeden fijnde, de weeghen nae de Stadt belet hadt. Het Luitenanschap Zutphen, certijts een gedeelte der Vrielens, toen die naem fijgh
wijder uitbrekte, heeft haar een naam van d'onbebouwde landen, en die geene andere aere, als om sloot tot vuer te maeken, Veenen genoemt, uitleeveren, en van haer Zuider gelegenheit van d'andere Vriëfen. Dit Landtschap heeft voor deelen gehad haar beëlbondere Graeven, en draégt als noogh den naam van Graefftschap, leedert door houwelijk van Sophia Wichmars, 's Graeven doghter, getrouwt aan Otto van Naffauw, 't regt op de Prinfen van Gelderland, die toen Voogdhen, daer nae Graeven en Hartoghen genoemt zijn, oovergedreghen fijnde, te gelijk met Gelderlant tot een lichaem is geworden. Booven sigh ten Oosten heeft het 't land van Keéfen Munfterland een gedeelten des Duitschen boodems: bëneeden en ten Noorden die plaetfen, welke eertijds in 't befert der Bischoffen van Uitreght geweest fijnde, van haer Overvijfgen genoemt wieren, bliyvende nögh tot op deelen dagh die benaemtigh, daert uergprooten; dat d'Yfelftroom dit Landtschap scheidt van de Landen naeder aan Uitreght geëlegheen in 'tselve gebiedt, waer onder eertijds ook de Veluwe, naederhant aan die van Gelderlandt afgetaen, geweest is: fijnde de zelfde froom, die ook het land van Zutphen ten Wetten fluit, uitwaeterende voor deelen in meiren, die de landen, welke fe wijdt van den anderen heeft afgetheiden, tot een grooten feeboefem, dien eerft de Vriëfen, naederhandt ook andere de Zuiderse feo oomen, gemaakt hebben. Deefse heele ftreck heeft sigh nae de Gendtsche país gevoeght met de waepenen, welke toen ter tijdby nae geheel Nederduitschlandt voor de vryheit heeft opgenoomen, tot dat Joris Lalain, Graef van Rennenbergh, sigh in persoon mit alle de landen, die hy oover Rhijn veele op den tijde van Landvooght onder sigh hadt, in gehoofoamht des Koningsh heeft begeeven. 't Gedeelte dat nae Duitschlandt afgewendt is breidt sigh wijdt uit in de velden van Vrede, in welke is geëlegheen Grol, fijnde den ouden naem der Stadt geweest Groenlo, die beteekent een groen woode: maer gelijk de langhen tijdt de gedaente der plaetse heeft verandert, soo ook heeft fe d'uitbreidingh des naems, 'tgeen in de Hoogduitsche woorden niet felden geschild, verkort. In de Soomer des jaers vijf en neegentigh heeft Prins Maurit's deselve Stadt mit een leeg-gher van tien duifent man beginnen aan te taften, maer is op den aenkomst van Mandragon, hoewel hy maer fes duifent man te voer en wat meer dan duifent peerden by sigh hadt, te raeede geworden liever sijn aengevangen werk te flaecken, dan de on- feekere kans van een veldslagh te waeghen. Maer het tweede jaer daer nae heeft Maurit's, terwijl Vrankrijk Parma en de krachtgen aen 's koningsh fijde ophiet, en deselve Stadt en veelle andere oover Rhijn lightelijck de gehoofoamht der Vereenighedt de Staeten onderworpen. In 'tjaer fes fefee uwe, op welke tijdt de troepen der Spanjaerden fterker dan oit voor deelen, en op feer groote hooy by een vergaadert geweest fijn, is den Marquis Spinola, na dat hy ten deelen door Buquoy, ten deeele felve op verscheide plaetfen vruchteloos hadt getraght oover de froomen te koome, ten laeften herwaerts ingevallen, en heeft, gelijk fijne gewoonte was meer den tijdt, dan't Krijghsvolk te achen, als of de schaede aen deselve light, die van den tijdt nimmer te herhaelen was, sigh proteender in aller haert daer voor te koome, nae dat hy alles totfchihrt hadt aengelegt, als waere hy gefint de Stadt mit eenen fform te vermeefteren, en daerenboven met dreigementen, die van binnen de oover- gaeve afgesper binnen den dagh op welken Maurit's vaftgeleëft hadt de beleegherde rehulp te koome. Maer de wijl die groote aenflaeghen der Spanjaerden gebrek aen gelt, en daer uit vervolghens fwaere muiterf der toldaeten gebaert hadden, heeft Maurit's die geleghenheit waargenomen, en Grol, hoewel den herfft nu nae't ein- de licht, beleeghert; en hy waere der Steede meerter geworden, soo niet de schie- lijke aentoght van Spinola, hoewel met een vry swakker leegh, en soo groot een als hy in die beroerten door beelden er gelt hadt konnen by een brengen, maer ge- reet om flagh te leeveren, welkers onfeekerheidhen hy wifft dat Maurit's met een vaat op-
BELEG VAN GROL IN DEN JAEREN MDCCXXVII.
In diezer afdrukent door Franciscus van Schooten, Professor der Mathematische kennis tot Leyden.
DER STADT GROL.

opset was gefint immert to mijden, waerom hy des te stoutere alles waegde, hem hadt genoost faect op te breken. 't Beftant daer op gevolght hadt Grol, gelijk ook d'an- dere winften van oorloghe, gelaeten aen de laeftel befritters, waer uyt Prins Henrict nu den luyfter fijner nieuwe Landtvooghy focht to verheerlijcken. Dit freedijen is gelegen in vlak landt, en, om dat het aen den Duytfchen boodem grenst, al voor veelen onder de regeeringhe van Karel van Oofternijck, de vijfde onder de Keyleryn dan dien naem, beginnen geteert te worden. Dees heeft al de heerschappy der Bif- schoppen van Uitrecht, als ook Gelderland, gekoert, en op sich felfen en fijne naer- koomeelinghen overgebracht. Maer dee fcheren, gelijk ook de veetingkonst felfs, had d'erveraenheit in langdueurigh oorlogen, meefterfe van dusdaenige faecken, ver- meerderen en voltrooken; en geduerende 't beftant hadt de Spanjaert 't verfterken dee- fer plaatse, neevens 's Hartoghenbosch, met Damme en Hult in Vlaendre, fijner forhge weerdigh geacht. De vallen om de stadt, die breeedt en hoogh fijn, hebben vijf bolwerken, byetelsgwijfje, als heedendaeghs de gewoonte is, buyten uyt fteek- ken, tusffen welke eeven soo veeltuftchenwijtjen nae een reghte winkelmaeđt door hoeken aen de bolwerken gevoert worden, om de beleeghersaers allenthalven van alle kanten van ter fijden en oover dwars te konen bechieten. Onder langhs de voet van de vallen loopt eenen anderen dijk, die laeger is, gemeenlijk genoemt een Faufebraye, om dat die allerweeghen waer men 't geraedt vindt doorboort fijnde, de verdaedighers, felfs daer achter veyligh bedeckt fijnde, den naekenden vyandt, van naeby en recht op 't lijf konnen treffen. Daer nae volght de graft, die door de voorbyvoeyende beek de Slinge eensdeels wordt bewaert. Oover deefe is eenen bedetken wegh, om daer achter muskettiets te verbergen, van gelijken bevrijdt met eenen doorgaenden dijk, maer buytenwerks wachtuyghs afloopende, en van loo eene gemaetigde hoogte, dat en de koeghels van de wal geschooten haere vrye wer- kingh doen, en die uyt 't vyandt leegheer van de vlakken nae de stadt geschoeten wor- den, oover vlieghen, fonder de velten te becheadighen. De stadt hadt drie poorten, op de wegh naar Brevoort, nae Zutphien en nae Deventer. 't Opperbewign oover de stadt en de befeettingh hadt Matthijs Dulken, een oudt krijghsman, en van beproefde dapperheit en vernuft. Want decs was 't, die in 't jaer twee van deefc loopende eeuw he de kafteele van Wachtendonck door krijghsft, en met den deegen in de vuyftl had ooverweldigt, fijnde met dertien foldaeten van hem tot dien eynde uytgekooren, verborgen in een schip met ftree: en hier meede doorgareact bracht hy om 't leeven al die hem in 't gemoet quaemen, tot dat hy des Kafteeels was meefter geworden. Tot befeettingh waeren hem gegeeven acht vendelen te voet, en een vaen te peerde onder Lambert Verreyken, Heer van Imden, en foon van Luidwijck Verreyken, gewoоценlijcker Raedsheer en Geheymschrijver der Aertshartoghen, op den tijtel van Audientier, aen wiens arbeidt en nijverheyt Nederland niet weynigh verfchult is, om dieswille, dat het twaelf jaeren van de rampen der oorloghe is bevrijt ge- weeft, eene gewesften flaat van faeken voor beyd de partyen. De befeettinghnen waeren in 't geheel fterk twaelf hondert, behalven die uyt de freedelinghen gedueren- de 't beleghe wieren aengenomen: fy hadden feftien flucken geschuhs, een groot geweld tot afbrek der beleeghersaers. Leeftoght en kooren was 'er genoegh in voor- raadt: 'eer Eerste vyandschap die gepleeght wierdt, fonder dat men naetlyx vrye- gelijx verwaachte, was met twee vaenen Hollantfche ruertyr, op welke Verreyken tertont met fijne ruyters uytgevalen, en in geveght geraekts, maer op't aen company- men van onderfiant voor fijne vyanden is hy te rugh geweeket, achterlaetende fij- nen Luitenat Jan de Weert, een dapper foldaat. De Prins vondt geraedten fijn leegherin drie Quartieren te verdeelten: welcker eene afgeftreekten naer het Oofter, is gegeeven aen Graef Ertst van Nafliau, Stadhouder van Vrieslandt op deefc en geene fijde van de Lauwers, by de soldaeten van welke Landtchapen gevoeght wierden
8

HUGO DE GROOTS BELEEGERINGH

wierden de Hoogduitseh en Schotten. In 't midden tuschen 't Zuyden en 't Westen heeft de Prins zelfs figh needergeduigheen met het meesté gedeelte der troepen, alwaer de grondt hoogher was. Het derde Quartier, kleyneder dan 'anderde, was ge- laeten ten bewinde van Willem van Naflau, Heer van de Lek, en Luitenant Am- mirael van Hollandt onder den Prins sijnnen Oom, gemerkt hy van Maurits wasge- teelt by een eede Vrouwe, maer buiten huwelyk. De Prins, met een vaft beluijft om fijn ooghmerck voort te fetten, belaft, op dat niet eenigh fchielyk voorvalhem daer van moght af trekken, den Kornel Pinfen, op wiens ervarenheit hy veel ver- trouwde, met feevenendertigh vendelen te bewaeken de boove deelen tusschen Rhijn en Maefe: maer ter plaetst daer de Maefe het eylandt Voorne omringht, en needer- waerts was't opsight tot beschermingh dier landen met minder getal troepen bevoelen aan den Kornel Varix, met laft om hunne krachtgen te vereenighen foo de vyandt mooghelyk in den fijn hadt Emmerik, Rees, Graeve, Raveitein of Gennop, of eenighe andere Stadt te beleegheren. Ook hadt men forghie gedraeghen, dat het ghene grensplaetst aan beettinghige gebracije, en dat eenighe Leeden van den Staat tot Zutphen, phen, tot Deventer bestefelden dat alle noodwendighe behoefte voor het leegheer wierden aengevoert. 's Anderendaeghs nae dat men voor de Stadt gekoomen was, heeft men begunen 't leegher te betchansen, fonder dat figh felfs of Oo- versten of Kolonellen 't werken ontlaeghen, om den soldaat met des te meerder wak- kerheit te doen volghen. Weshalven de werken binnen dien seldgh dagh soo verre gebraght fijn, dat in fijnne van weerebargeraeken, en daer nae meer en meer ver- fierkert en vergroot in die geftalte, dat noyt eenighe volmaekter is geweest, felsfs niet onder Maurits, die alles wat ergens geleeven of geten was in gebruyk gebraght had. Men heeft begunen schansfen te maeken, de arbeiders nu reets aengenoomen fijnde, om den vyandt de toeganghen af te sijn, eenen echter 's Prinsen Quartier, ter plaetst daer d'aerde opwaerts rees, 'tgeheen voor den vyandt feer wel geleighen waere gekoomen, hadt hy figh daer van te vooren meefter gemaakt, en laffigh voor het heegher. Twee andere tuschen deecd en de leegheerplaets van Graef Ernlt: van deede tot die plaats die Willem van Naflau was aengeweeen drie, by naer vierkant maeruytteekende met vier bolwerken. Behalven deede waeren 'er veel reddyten, doch die ook felsfs gefchut ophaddhen: de schansfen en reddyten hadden hunne grach- ten en in de grachten paelen. Om alle deede aan den anderen te hechten wierdt geleght eenen doorgaenden dijk by naer in de roote. Terwijl men dus beenfich was met figh teeghen geweldt van buyten te verfeekeren, ftonden die figh des verlontden hieren- tuschen niet leedigh de loopgraeven te openhen, om door eenen wegh op sijden be- dekt, en nae den kunft booghgh, waer door des te beeter het fchieten van binnen door boghhen gemijdt wordt, veyligher de stadte te naederen, een uyt het Quartier van Graef Ernlt, twee uyt de leegheerplaets des Prinsen, werkende de Engeliche ter rechter, de Françoiseen ter linkenhand, felle waeren bygevoeght om haer den wegh te wijfen van den Bofch en Perceval. Niet traegh was ook Duiken in 't verde- len der waghent, in 't verhooghent der boortweerghen, door welke die figh binnen de bolwerken en faufebreye begeeven fouden bedeckt wierden; de barakken de pan- nen af telighen op datte door 't schietgeweer in flukken gelegheen sijnde, niet felsfs tot schietgeweer wierden; door kanon- en musket-koegehs allerweegth den vyand te treffen en te quettfen, alle pligthen van een goedt Oversten waer te neennen, foo langh 't fijne gezontheit toeliet: want maer weynigh tijdts daernae uyt een musket met een koegeh in fijn schouder gefchootehen sijnde en daer door soo verwaeket, dat hy't bedde moeit houden, heeft hy, de hopluyden by een roepende, 't opperbe- wint gefelt in handen van Verreyken, die van sijnder sijnde hem beleefdelich heeftge- beeden, dat hy voor al foudre forghie draegenht tot herfertellinghe van sijn lichaem, en, foo't fijne swakheit toeliet, uyt het bedde belaften 't geheen 'er gedaen diende, dat hy alles
Afbeeldinge van de leger schanssen voor Grol.

Engelsche Schans.

AFBEELDING VAN DE LEG

A. Profiel van de engelsche Schans.
B. Profiel van de Vriesche Schans.
C. Profiel van de Vriesche Schans.
D. Reduct.
ERWERKEN VOOR GROL.

E. Batterij in de Redout.
F. De Legerwallen.
G. Profiel van de Redout.
H. Profiel van de Legerwallen.
ondergevoelde tweemaerden boven door’crondten en gedaghten op het gevegt gewendt hadt, eenige boode uyt de Stadt tot de Spanische Ooversten moght doorkomen. Het kleyf getal weelderhieft den soldaet, graeht tot fulke faeke, meermals uit te vallen: en het verre uittrecken nu benoornen sijnde, schikte figh de ruiterij tot de pligten van het voetvolk. Hier en tuffen kree g meng konschap dat Graef Henrik van den Berge (die, sijnde een loon van de Moeye des Priñfen van Oranje, door ‘t noodtlot der oorloge aan ander sijde de achtbaerheid hadt van een goedt Veldtooverfte) van dagh tot dagh versterkte de troepen, die, ge lijk we geseght hebben, tot Keizersweerd hadden begonnen by een te trekken: waer door de Prins des te meer bekommert eenige Kornellen, daer toe gekooren, sendt om naghtwaghten waer te neemen, en de beestanfingen te verhaeften: twee vanen ruitters schikt hy af nae Zutphen, onder welken geleyde de leeftoght voor het leeger tot Lo chum toe, of langhs ‘t rivierijtgen de Bercle tot Borkeloog gebracht soudte worden, waer heen een sterke getal uit het leeger hen te gemoet soudte trekken. ‘t Rivierijten zelfs was ten dien cynde schoon gemaekt, en de bruggen, oover welke ‘s vyants partyen uit Weefel en van elders op buit liepen afgebroken. En op dat de vyant hen niet moght uithongeren, wierden voor eerst alle onweerbare jaren en kunne, en daerenboven al wat onbequaem was dat de wapenen om te voeren, belaat uit het leeger te vertrekken: den Kornellen en Hopluieden wierden aanbevolen die voorfieninge te doen, dat voor ieder soldaet gekoof wierd leefgoht voor aght daghen, terwijl die wel te krijgen was. Tuffen de legerplaets van den Priñfe en van Graef Ernft, en ook nader, aan die kant, alwaer den arbeid der selver steedwaaers naderde, fijn opgereght bateryen, van welker hoog te ‘t geschelt de wallen van booven soudte om verre werpen. De vijf schansen gelegt tuffen het leeger waeren nu gebracht tot haere volkoomme waerete en in flaet, en wierden doorgaende aan den anderen gehecht, en op dat ‘er niet ergens waghtplaetsen quamen te gebreeken, fijn, booven de vierkante reduuiten, om den dijk getrokken ook andere werken, ten deele betyels gewijfe ten deele na ‘t faltoen van een legendt jok, som mige nogh van vooren uitoopende als een scheer, die nu veel in gebruik fijn: men noemte plaetzen. En ter plaetje daer de vlakte, tuffen de legerplaetzen van Willem van Naflau en Graef Ernft, figh meest effen uitsstrekte, wierdt voor de wal meer dan dertigh voeten wijte gemaekt een nieuwe gracht, breed aght en diep fes voe ten. Ook wierden daer de wezen gemakkelijcker waeren geleght flagh- en draye-boo men: elders gefetel gefpivele stormpaelen: en voor de grachten der schansen selve we derom een andere wal, hoedanigh een men gewoon is om steeden te legghen: en alle plaetzen rondom die onveiligh voor het leeger fijn konden, befette men met soldaten en gefchut. Soo groot een voorforge droeg men dat den vyandt dien men door poften verfont dat den twedelen van Oogtmænd over Rijn was getrokken, niet met troepen moght koomen door te breekhen. De belegeraers hadden de Contrescharpe op de kant van de Stads gracht ten deeleen begonnen t’ondermijnen, ten deelen door ‘t geschut te openen: en de belegerde hebben die niet verdaedight, als weinigh dienstig door ‘t in florren van ‘s vyands koegel, en’t getal der hunne te gering fijnde, om figh tot het bechermen der buitenwerken te konen verleedigen. Haer daght genoeg depoor ten met pallissaden te vereefkeren, en de bruggen af te breekhen. Dogh de Prins liet in cygener perfoon het oogh gaan oover alles wat tot beftorningh der stadt, of tot af weeringh van den vyandt was werveerdicht, prijfende de wakkere, onderrichtende de dwaelende, en niets buyten sijne forge latende, met onbeweghlijke geruchtvan gemoepter londer foe gewijtegebrieden, welke ook uyt fijn weeden was te leefen, foo veele
veele als hem aanslagen figh daer over verwonderende. Wy hebben gelyck dat de stadsgracht met waeter gevult wierdt uyt de Slinge, die voor de ven regh door de stadt liep: maer dewijl de somwijlen waerte driftegh langhe den werkens kabbelde, hadt Dulken nu al voor te beleggh ten Noorden van de stadt een gracht gemaakt voor de feldde, waer door de waer voorloopenende en benecken even als een poel overloopenende met twee sluyfens moght bedwongen worden, die men naer eynich van faekene soude komen oopenen, om door d'eene foo veel waeter als van nooden was in de grachten in te laeten, door d'andere, die wa ter verder byten de stadt was, indien se te groot wierdt, 'twaater uyt te laeten. Deefie buytelfluyt has Pudewelts, hopenman van s Princken lijfwaght, gebrooken, en, door een nieuwe afgeleidt uyt des stads gracht, dat waeter omtrent vijf voeten afgetapt, oververschietende noch neezen, die men met weynigh moeyte konde vullen. De Prins verstaen hebbende dat de vyandt was getrokken oover de Lipphe, en dit de eenighe vreele fijnde, heeft Pincken en Varix met hunne troepen by figh ontboden, en Dirk de Bye, gefonden met vijf vendelen, om Lochum, dat op de wegh lagh, te beffen. Dees was een foon van Joris de Bye, die seertend feeventertich jaeren het Scharmeefterschap* der Algemeene Stae ten, met een ondernegende opreghtheit en nyverheit bekleede, behebbende verkregen een feer groot gefaggh, niet door konfenneryen en partylappen, maer door een beftendige deugt, en tegelijk ervaerenheit van faekene: waer door ook fijne kinderen by den Princke in groot aenfien waeren. De bol werken aen de feldde stadt wierden verwaert, en nieuwe halve maenen daer aan gevoegd. Op d'andere fijnde van de wegh is het dorp Lichtefoort: fijnde om de nabyheyt des leegers makkelelyk te beffen, en met werken te behouden, foo de vyandt fijne wegh herwaerts aen gewendt hadt. De plakkaeten dienende om voor acht dagen leef toght op te koopen, en alle verdachte en onnutte persoonen uyt het leger te doen ver trekken, wierden vernieuwt. Men fondahterweegen op kondtchapt uyt, en om alle bewegeningen van den vyandt te verfpyten: die op de waftion flonden, en ronde deden waren dapper op hunne hoede. Men hadt voorforge gedraegen dat in 't leger waren twintigh bakovens, langhe neezen voeten, van binnen breet acht, en wat meer dan een voet hoogh, die gelamentlijk in vierentwintigh uren tijds achtentwintigh duyfent en tagthig ponden broods konden uytleveren: daerenboven was er in een magafijn by voorraedt weynigh min dan vierhondert duyfent pondt broots: over de twoehondert vijf en dartigh laften melts, achtenveertigh duyfent pondt kaes: een grooten overvloed, en die 't leger voor langen tijdt tegen den honger hadt konne verfclerke, alchoon de vyandt figh tuschen de steden, van waer de leeftoght aenquam, en het leger te midden nederloog. Hierentuffchen vielen 'er ten wederfijden dooden en wonden, naedemael de beleggaers van d'overbank van de gracht, de stedelingen van de wallen, en 't geen de meefte schaede deede, van de fauffebraye met het gefchut donderen. Maer infenderhei quelden de vuurballen den beleggeren. De soldaten noemen die granaten, om dat foo haette de nedergevallen fijnde baretlen, fig gelijck als in veelle befien verfrepyden, lichtelijck in brand steckende al 't geen te aenraken. De groottheit van deze wegen hondert en felfgh ponden: de kleyntere fes en twintigh. Van de grootste fijn 'er in de stadt gekomen hondert en felfgh van de kleyntere boven de dartig. Deze vreele heeft den beleggeren genaamd faakt het buskruyt, op dat het niet door aentreffen in brandt vlooge; uyt de gemeene voorraedtplaets te brengen onder het stadtthuys en sware balken, van booven bedekt met mett en aerde, daer op te leggen. Nae dat de eenighe lighaemen ter aerde geflaeghe gefen hadden is het verderf aen menchen gemijdt. De Prins heeft al dien tijdt in welken het aenmaederen des vyandts wierdt verwacht, niet alleen by daege, maer ook by nachte, met groote vlijdt en geflaeghe wakker heyt ooververgabt, omwandelende alles, en voorfiende niet alleen die schansfen, maer ook alwaer eenighe waghete binnen den wal was, met gefchut, welke naer buyten souden gekeert worden, stillende daerebenevens ruyterwaghten op alle toegangen,
HENRIK GRAEF VAN DEN BERGHE
RAEDT VAN STAETE EN VAN OORLOGH
TEN DIENSTE DES KONINGHS. VAN SPANJE.
Stadhouder en Kapitein Generael van ’t Hartogdom van Gelderlandt
en ’t Graefschap van Zutphen Generael der Artellery, etc.
FiJnde gereedheden tot een de leegerplaats van Graef Ernst, alwaer de grondt laegh en modderigh was, siet hy een hooghite naeyb het leeger, en voorstende dat die den vyand dienstigh sijn foute, belaat hy de selfde met een hoornwerk te versterken, jae ook de wal om de leegerplaats te verhoogen en te verdikkhen, en om dat de plaets nae't getal der troepen wat ruymer genoomen was, andere werken innwaerde te maken, tene-ner toevlught wanneer hem d'eerfie hadden begeven. Dus heeft men force gedraegen, dat of de vyand niet langhs die kant tot de belegerde moght doorbreken, of men de plaets om 't meeningvuldigh inforten der koegelen van booven niet foute konnen houden, Pfinen en Varix, die nu aenghekoomen waren, sijn hunne belonende- re leegerplaetsen aengewezen, daer de wal getrokken tuschen de Quartieren van Willem van Nassau en Graef Ernst uytfagh oover de vlakke velden, eenen gemakkelij-ken wegh voor den vyand, en die hem voor deefen voorsoepeligh geweest was. Ook is de Graef van den Berge langhs geene anderen aengekoomen, en getrokken fijnde door het dorp Vrede, heeft hy aldaer geruift, laatende tuschen hem sijn 'vyands wer-ken de wijte van anderhalf ute gaens. In 't eennaederen was hy versterkt geworden met vervullinghen der Hoogduytsche regementen, ten getael van achten hondert, oover- treffende fijne 's Pfinen troepe niet alleen in ruytery, maar ook in voervolck, hoewel hy vruchteloos had gehoep, dat er regementen en ruytery ute de Palts en de landen geleegen aen den Rhijn in zentoght-waeren. Hy had feevenhent vanen te peerede, yder van felfigh ruyters en meer: hondert achten vijftig vendelen voetknegten, yder door- gaens van neegentigh man. Aen die selfde fijde van de wal waren twee schanffen van de voornaamste groote, d'ene ten Noorden, d'andere meer ten Oosten uytfgestrekt. Der- waerts heeft fijg de Prins gewendt met vijf en veertig vendelen te voet; een gedeelt. der ruytery en fes ftracken geschuts, herwaerts Graef Ernst: daerenbooven waeren bin- nen den omtrekte geplaept ruyterwulles, zoo wijf van den anderen, dat fe elkander lig- telijck konden te hulpe koemen: op andere plaetfen bestelt troepen van vier duyfent voetknegten, om te gaan werwaerts hen de noodt moght koemen te roepen. De wag- ten wieren, in de schanffen en voor de wal, ter plaetse daer men meest voor vyand was beducht, verdubbelt, en vermoedende dat hy figh hier vertoonende elders eenen wegh moght foeken, belaat men de brugh by Winterswijk, waer oover men de rivier overstrekt, afte breken. De soldaat volgende de wakkerheit sijnes Veldtheers heeft nimmer williger den verdubbelden arbeidt en de gevaeren doorgefaen: ook hoorde men geen klachtige met allen, ten fy dan dat yemandt minder dan d'andere was opgeleght. De Kolonellen ooverlitten d'andere foo veel in arbeidt, als hy hen in bevel te boven-gingen, 't fy de waeghen by naght moesten waer-genoomen worden, 't fy de nevyert het der delvers hadden aen te fettehen, onder welke figh uyntumtende quete den Heer van Brederooede, die fijnen ongeschoonden adel af-komflogh rekent van de Graven van Hol- landt. Dogh de Graef van den Berge bezkranfte figh in 't eerft tegen ooverval by naght in een landtpael, aldaer gevonden, die de landen van een scheidt, met een licht opge- worpe wal van vooren, 's Anderendaeghs by helderen daege trekt hy met eenige vac- nen te paerde naeder op seekeren heuvel, en doet den belegerden door't affhffen van ftracken een teken dat er ontier voor handen was. Dit gedaen fijnde begeeft hy figh te rugh. De Prins fag dat al de hoop om fijn oogmerk te bereyken was gelegen in twee fak- ken, dat de vyand van buyten aentrekende niet ergens quam door te breken, en dat de werken tegen de stad foo veel als doenenlijk was gevoordt wieren. Weshalven hy eerft verhooght de wal, ter linker fijde der leegerplaetsie van Willem van Nassau, als ook ter reghter daer het meefte gevaer was, en daer al't geen gelegen was tuschen hem en Graef Ernst: hy voegt 'er een meer reduyten, en trekt om de reduyten selle nog andere werken. Tegen de stad uyt de leegerplaets van Graef Ernst beschaedigden de ftracken door menigvuldig schieren de boitl weer van de fauslebraye, die, vierentwintig voeten dik fijnde, foo feyets van vooren verlooren hadt, door onvermoeyden arbeidt der be-
HUGO DE GROOTS BELEEGERINGH

leegerde soldaeten van achteren op gemaakt wierdt. Ook was men yverigh in't vorde-
ren van de galeryen, soo dat de Françoïsen en d'Engelschen noch maer het derde ge-
dele van de gracht te vullen hadden, toen Verreyken op de faulkebraye twee flukken
plante, en de werken gebroeken sijnde, met pekkranslen en anders in brandt flak de
balken en rijsbollen die waer en dik sijnde de beyde sijden aen een vlohtgen. De bele-
geraren, nae dat se weederom opgemaakt hadden 't geen vervallen was, hebben teegen
't veler treffen die koegellen ydt de faulkebraye ook ten laetsten 't getal hunner flukken
vermeerderd, en 'oo overhand behouden. Dte echter is niet soender schaede afgeloopen,
wordende vermiift twee voornaeme Engelschen Ram en Proud, van welke deelen de
plaet van de afweesenden Kolonel Morgan bekleede, de eerfte Ooverfte Wacht-
meester was. Hierentuften hebben ten deele de sijcke seltve, ten deelen onder schepete
brieven, ten deele gevangene, die daegelijx, mits het verflappen der krijghstught door
gebrek van foldye, in grooten getaele waren, ook ontdekt de aenlaegen des Graeven
den Berghe. Hy figh, dat hy nogh dien yvandt had, die uyt vreec voor slaen de
plaet verlaten was, en vaster werken, als dat die door louter geweldt souden kunnen
beformt worden. Hy hadt, volgens den raedt van den Marquis Spinola, toegelegh
om sijt te midden tuchten Zutphen en den yvandt needer te setten, om hem den toe-
voer af te sijniden: maer hem seifs was soo veel leeftogt niet gegeeven, als 'er vreyacht
wierdt om het leeger t'onderhouden, en was hem niet mooghelijk die naeder dan van
Weefel te krijgen, en dat seifs onder yker geleyde: ook gebraeken hem waegens: en als
hy verflaan hadt, dat 'er een magthigen hoop uyt het Naffausch leeger nae Zutphen
was gegaen, om leevensmiddelen te ruht te brengen, en hoop geschept dat die in 't we-
derkeeren soude kunnen geslagen, en alfo enen de moedt vermindert, den belegerden
vermeerderd worden, is hy verhindert geweect om een kans te kunnen waeghen, door
een snooodt krakeel tuchten de Italiaenen en Banjaerden, van welke d'eerfte, om dat
volgens krijghsgebrauyk op haer wasgekoomen de orde om het terekende heyr te ge-
leyden, de Banjaerden uyt reght van heerfchunk, yder begeerde dat hem de voorang
gegeeven wierdt, en noog door reedenen noch door beelden te beweeghen waeren ge-
weect dat ontiidigh geschrift te laeten waeren, sijnde de bitterheyt soo hoogh gereefen, dat
den Italiaenenheen Kolonel Campolatore sijn onflag begeerde. Hy heeft van 't uytber-
ste dat hem overigh was, om elders sijn geweldt ten toon geestelt hebbende onderen-
tuften door eenen anderen wegh, daer minst waeght gehouden wierdt, onderfunt in
de fladte te brengen, een proef genoomen, dogh 't is hem mislukt. Want en die op de
nieuw seftcrte, welcke wy gelecgh hebben dat voor de leegerplaet van Graef Ernft ge-
legh was, by nght op de reghter vleugel waeren aengevallen, en de palissaden ychtge-
rukt en in flukken gehouden hebbende nu met de picken aen de man geraekt waeren,
sijn met geen mindere dapperheit als fy die besprongen hadden te rugh gedreeven, in-
onderheden door de wakkere tegenfunt der Schotten, onder welke dien dag den dienst
van Morre uytstrecckende geweect en van den Prins niet ongeëert geelbeeven is: en die
ondertuften hadden gehoopt eenigh gedeelte tuchten de twee grootste schanslen ontbloot te vinden, sijn gewaer geworden dat alles met werken, wahtgen en geschrift wel
befet was. De Prins verwittigght van 't gevær van de leegerplaet van Graef Ernft, rukt
in persoon met het krijghsvolk, veerdigh op alle bewegingh, en ses flukken geschts
derwaerts t'lijn der hulpe, beveelende onderentuften 't sijnde aen Wijs, die, sijnde
Ooverfte Wachtmeester, den moeyelijken laft hem aenbeveelen met geen min dap-
peren moedt dan staeghwaekte nietverheyt waernam. Horatius Veer, man van be-
kende dapperheit, en die langh in dienst geweect sijnde Ooverfte der Engelschen was,
uy de seldse leegerplaet getrokken en door vuertreckenen gewaerchewt dat het gevær
in't quartier van Kolonel Pinfen dreychtde, hadt sijgh derwaerts gewendt. Het aenbre-
ken van den dag heeft het een en het ander gevær verydelt. Den feventienden dag van
Oeghsmaendt't overige van de gracht van de kant der Engelschen en Françoïsen,
wen den onderringhen naeyver tot een spor in hunnen pligt diende, gevult sijnde,
heeft
heeft men begonnen de faullbraye t' ondermijnen: en een duvy is in 't vlieghen van een soldaat, die een vooghelær was, geschooten, welke ooverbragt een briefjen des Graeven van den Berghen aan den beleeghteren, begerende dat fy yemandt sou- den fenden om hem te kennen t'geeven wat hen nooddig was, een wat gewest men onderlant soude kunnen in de stadt brengen, en indien fulx niet al te wel gelukte, fy ten minfent hem door vueren by nagh, door rook by daegh telkens afgelaeten en hervat, souden laeten weeten hoe veel daeghen langh fy 't geweldt der beleeghaers sou- den kunnen uytghouden: dat hy nogh eenighe meerder maght verwaght, welke ge- kreeghen hebbende hy alles soude onderneemen om hen niet te verlaeten. Deeve duy- ve, en met deeve nogh een andere, hadt een soldaat uyt de stadt, die by donkeren de wakkerheit der waertgen was ontsnapt, gebragt aan den Graef van den Berghen, en die byten alle twijfel weederom derwaerts waer te van daen gekoomen was loute vle- bloogen hebben, naedemael se aldaer haere jonghent hadt. En deeve konstaery hadt het wel onttbrooken aan een geluukighe uytkoomt; maer feecker soldaat, gesouden van Graef Hendrik, was ter sluyk in de stadt gekoomen, meede brengende hoop tot ontset, van welke Verreyken lijgh dienende den fijnen heeft bewoogen geen dingh onbefoeght te laten. 't Gebrak hem aen vernufulingen om 't ondermijnen der vyanden door ieee- ghenen vruchgloos te maeken: met pekkranfien, vuerballen en handgranaeten heeft hy niet weyghig schaede gedaen; maer die by nagh van de faullbraye afgegaen waren om 's vyandes delvers te vanghen, of de werken te verfterooren, lijgh soo ter plaet- sfe daer d'Engelsche daer de Françoisen 't beelft hadden, geffen en te rugh gedreeven. Twemael is ook Verreyken by donkeren oover een brugh, die by daegh wiert afge- brooken, vergefelschaft met een dhoodt man uytgetrokken, het ontset, of het moo- ghelijk in aentoght was, te gemoet, 't welk vruchteloos afsgawgh fijnde, heeft gy op de looptgraeven, waer door Graef Ernst's soldaeten de stadt naercderen een aenval ge- daen, die wel niet ongelukkig, dan tot de hoofdfeae enonur was. Onder de Kolonellen was de Marquis de Hauterive, soen van Chaffteaucneuf, die, 't geen feldftaen is in ho- ven, fijne eramprent tot den hooghften ouderdom souder aenfoot bekleet hebbende, dienthalven in den raedt des Konings van Vrankrijk uytsteeckender luyfter hadt. Dees hadt toen het bewint oover de Françoisen, om dat Chaffillon, wiens door fijne weer- dight van Maelerschalk het oppergefagh oover de soldaeten van dien landtaert toe- quam, in Vrankrijk wierd opghouden. Door deelen belaste de Prins, er men tot het uytterfe geweldt quam, de gemoederen der beleeghteren 'onderfalt: want dat de hoop op den Graef van den Bergh, die de leegherplaets te vergeefs bezon~ghen hadt, vrughteloos was: dogh dat fy ligg in alles wat trouwe en dapperheit hen konden afye- fchen, een vollen en geen gepequetten hadden: dat nu hun bederf gereet ftoet, ten ware die leier in onderhandeling quaemen. Dulken, als hem dit geboodschap was, gaf mannelijk antwoord, en als of het gevaer nogh verre was. Weshalven een minjhe, die d'Engelsche gemaakt hadden, nu op de middag (lijgh de aentineilen van Oeghtmaenld) aenge- steecken fijnde, een gedeeltel van de faullbraye heeft weghgenomen: en echter hebben de beleeghaers de oepenhegh niet kunnen inhouoden, fijnde ten deelen door 't werpen van pekkranfien en ander handtgeweer, ten deelen vruchtenderhandt tot driemael daer uyt geflaegen: hier by komende het ongemak dat het oover trekken oover de galleren tot nogh toe niet genoegh geëffent was. In deeven strijdt heeft Willem Lovolac, ge- troffen door een koeheil, fijne daeghen geëyndight, een man van grooten mœcct en geen mindere ervarenheit onder de Engelsche Oeversten. En dit gevaer ontstiet- te den Prins soo weyngh, dat hy selys, terwijl het gevecht duerde in perloon teegen- woordigh was in de looptgraeven nae de gracht van de stadt, om aldaer het noo- dighe te beveelen. Willem van Nassau, die hem, hier van daen vertrekkende, na de werken der Françoisen trouweij vergefelschape, wordt met een koeghel van de wallen door de slaep van het hooft gelochooten, een wonde die hem de dooht
aanbragt, jongelings van wien men de grootste faecken hadt konnen verwaghen, wanneer de toekoomende jaeren de hitte van lijnen fieden oorlogsmoedt met oor- deel doorkoekt hadt. Onder de beleegenderde, terwijl alles wordt verhaelt, door ach- teloosheyt eenes Soldaets, het vuer in twee vaent buskruijt gevallen sijnde, heeft dat geweldt, 't welk alles fonder onderscheft om verre werpt, veertigh van d'omtlaenderdiers wegh genomen of versfenght. En niet langh daer nae oover weeght Dulken, op 't andermael aenmanen van Haueterve, met den raedt der lijner, dat men wagen- koomen tot onder de wallen, dat hy niet al te wel was voorhen met schietgeweer, en niet Soldaten genoegh hadt, om het geveght dat van drie kanten te verwaghen ftoont te konnen uitharden; en, hebbende vergeefs verfoeght aan Graef Henrik van den Be- ghete mooghen fenden, hy nae een kort bestant en 't leeven van gyfelaers oover en weeder gekoemen tot een verdragh by nae van den selfden inhowt met dat van Breeda, 't welk's anderendaechs van den Prins en Dulken geteeckent, en den der- den dagh voltrokken is. Noit fijn eenighere andere nachten door 't leegheer in scherper wahten doorgebragt: de ruiter bleef in de waepenen, en een groot gedeelte van 't voetvolk, op dat 'er geen bedroogh foude onder schuilen: ook werdt nae alle kanten op kondschap uitgelonden. Den inwoonderen fijn hunne wetten en voorreghten vergunt, en dat nogh het uit nogh het intrekkend krijghsvolk yemand leet of fchae- de doen foude: hen is vrygestelt van den Koningh van Spanjen te verkrijghen t'regh om ten platten lande oover en weeder te gaen, leevende voor 't oover genee onder de heerschappy der Algemeene Staeten: den geene die gefint waeren te vertrekken fou- de toegegaeten fijn hunne goederen binnen den tijdt van een jaar fonder belaflingh uit te voeren. Den Aertsbifchop was gegeeven vryen uittocht met het fijne binnen two- maenden. Decefen Aertsbifchop was Philippus Ravenius, die figh met den naem wel uitgaf voor Aertsbifchop der Philippienben, dogh in der daer door laft des Paus van Romens was een opfiender der Kerkelijke faecken door Hollandt, en de landschappen onder 't zelfde verbondt, en foo eenighere plaeten der selver weederom onder de heer- schappy van Spanjen gekoert waeren. Hy van geringhe afkoomt fijnde uit de stadt Deceventer, maer van vermaerde geleertheit, was deefse weerdigheid schuldigh aen de vriendschap van Janfoniuss, die tot Loven Hooghleeraer der Godtsgeleertheit was geweest, en een leeven die belydenis niet ongelijk geleidt hadt. Dees door fijn onder- wijs deselfs gevoelen ingedronken hebbende, arbeide om fijn recht teeghen de natu- we maetfchappien, die de heerschappy der Bifchoppen afchudden, te behouden. Alle ooverghe Gefeeltijken en Kloofferdgheren en gewijde maeghden is de keure gelaeaten van binnen de stad te blijven, of fich elders op vreedaemen boedem neder te fetten, behoudende de vught der goederen, die soodaenighe bedieningen fijn toegeleget: en dat niemandt tot op deelen dagh fijnen godtsdienft gepleeght te heb- ben foude nae-deeligh fijn. De befettinqh is volghens verdraghe utgetrokken met peer- den, waepenen, vendelen, twee vluukhen gefchut, en 'tgeen tot gebruik der sel- ver noodigh is. De gevanghene fijn weederlijts op vrye voeten gefelt, fonder los- geldt, mits alleen betaelende de verteerve koften. Alle oorloghboeheften en lee- vensmiddelen, welke den Koningh van Spanjen toebehoort hadden, fijn ooverge- leevert in handen der gener, die de Prins daer toegeefht hadt, behoudende Dulken 't geene hy hier van tot fijnen koften hadt opgeleght. Den uittrekkenden is door den Prins gegeeven een gelede en fweehondt waeghens om hunne bagagie te voeren, en ook den bult diee geduurende de befettinqh of te vooren gemaakt hadden, tot datte waeren gekoomen aen het leegheer des Graeven van den Berghe. Den fieken en gequesthen is niet geweighert in de Stadt te mooghen verbliven, tot datte geneeef- en hunne wonden geheest 'tij fouden. Ook is den bewints luiden des Koninghs van Spanjen vergunt de goederen hen toebehoorende te mooghen wegvoeren, en twee maenden om hunne faecken ten platten lande te vereffenen. Alles is getrouwelyk vol- bragt.
Der Stadt Gron lê
bragt, en de Prins heeft in perfoon willen beslijptighen hun deoor trekken door sijne
werken: omtrent hondert, die de sterkelykhed hadden afgelegh, sijn’er vermeist:
wat meerder was het getal der gequesthen. En de Graeff van den Berghe heeft niet lan-
gher dan den volgenden dagh uitgestelt met sijn leegher, dat nu alle verdere hoop was
benoemen, te vertrekken. Prins Henrick als hy sijne intrede binnen de Stadt gedaen
had, hebben de twee vruchteloof aeblaeghen sijnes broeders daer voor sijne glorie
niet weinigy vermeerdert. Luiden die sigh op krijghsfaeken vervoonden merkten aen,
dat nimmer voor deelen een stadt met delven was ingenomen, die een falfèbraeye
had, waer door de was ongelooifyd wordt beheernt: en dat ´er geen voorbeelt
was onder ons, dat ´er een Stadt verooverd is, ten hy leeghen een aen rivier, langhs
welke den beleeghereaers veiligh leevens middelde toekoomen, of de vyandt
sigh te verre onthielt om het te beletten. Andere bedreween in uiteenfsche faeken
verworrender sijn, dat een Republyck befoolten binnen soo enge paelen, en die door
haere en haerer bondtgenooten aeblaeghen by naer was uitgeput, soo geweldige
maght hadt konnen te velde brenghen, terwijl de Koninghen en andere, die meer-
maelen betuigd hadden, dat ook hunne faeke aen haere behoudens hingh, voor het
wonderbaer geluk des huis van Oostenrijk of befwiwken, of als aenfhouwers van het
zelfde fitten, sijnde ten deelen onderlingh tweedraghtigh, jaac ook de waepenen op-
genoomen hebbende eens anders faeke op hunne koffen uitvoeren. En noghans is de
Prins niet jaghtigh nae ‘t genot sijner glorie met der has nae ‘t hof en de vergaederin-
ghen te rugh getrokken: maer omtrent dertigh daegehen op de plaets gebeelen, for-
ghe draeghende voor alles wat verdaght was, en sijne werken verbeeterende en
vermeerderende. Op den eersten Sondagh is de Kerke, door ‘t reght van overwinning-
he, gegeeven aan de vergaederinge der Protestanten, waer in de Prins ook teegen-
woordigh geweest is. De bewaeringh der Stadt is in ‘t eerst gelaeten aen ‘s Prinsen lijf-
waght: korts daer aen sijn in hunne plaets gefonden drie vendelen: en wiebert de fte-
voogdhy gegeeven aan den Graeff van Styrum. En opdat den vyandt geene aebla-
eghen quaeme te smeejen aan den Rijnjant, wiebert Kornel Pinsen gelaaft met feeven-
tien vendelen der waerts te ruken. De Loopgraeven en treenehen gevult, en de ga-
lderyen afgebrooken sijnde wiebert den dijk de Gron beschermd ter plaetsaer dar hy
door ‘tgelehut beheeradght was weeder op gemaakt: maer die binnen ‘t leegher en de
scharen, en verder alle andere werken geleghe: allenghskens verfanghe men ins-
gelijs de arbeide in ‘t waeken: wanneer onvoorsien een geheele vaen van feeven-
tigh ruitery, gewaepent met karabijnen, onder Robbert van Eekeren van de Spaaensche
sijde tot den Prins deoverquam. Sy leyden datse waeren een gedeelte de ruitery
van Graten, en geworven voor den Keyser, maer datse tot nogh toe geen eedget-
daen hebbende, bewillig hadden in de bede des Graeven van den Berghe om figh
by deelen toght te voeghen: dogh datse nae betaelingh hunner fody, en dat men
hen onder ‘tgetal der troepen soude stellen, gewagh, en geen van beyden verkree-
ghen hebbende, al eer hun lighaem door behoefte quaum te verloopen, naegelegen-
heid van dien en loon hadden omgefeen. De naefts forgehe was de graughten te fuiveren,
ete beforohen dat alle oorlogs-en leevens-behoefe binnen Gron en ook Brevooert
(een fleedfjen naeft daer omtrent onder ‘t gebied der Vereenigde Staeten) inge-
bragt wierden. Hier en tuschen is Dudley Charleton, gefant des Koninghs van
Groot Britannië, by den Prins gekoomen om hem te begroeten en met deefse oo-
verwinninghe geluk te wenfehen, en met vechte eere verwelkomen en onthaelt als
koomende met laft van een Koningh met wien de Staeten in bondtgenootschaap leef-
den. Dogh de voornaemste Françoisen hadden hunne gemoeoerden en gesiftingaer
der afgewent, verbittert sijdde, dat deen Hertogh van Buckkingham sigh met een
vloot Engelsche schepenen en een leegher op ‘t ey landt Ré hadt nedergelet, hebben-
de op sigh genooomen de sãeke de Rochelloisen, die al voor langh niet al te wel sigh
onder
onder de gehoorzaamheid des Koninghs van Vrankrijk geschikt hadden. Andere, ook zelfs onder de Fransoïsen, gewoon diergelijke facken met den yver voor den godisdienst offentuldigden, gaeven die heevighe bitterheeden eenen fàghen uyt-legh. De Prins hadt sigh gehaeft met het vergeeven der hopmanschappen voor d'aen-koomft van Carleton, om van beeden en gunft onťlaeghen fijnde, des te vryer nae fijn believe de dienften der aenloeker en belooven. De Prins voor Groeninghen bekomert fijnde, heeft de beftingh dier lâfd verflettert: en een gedeelte der ruy-teren gefonden om 's vyands leegherplaets, die niet verre van daer sigh tusschen Lo-chum en Zutphen hadt needer gefê, tegen befigtighen. 't Selfe heeft van gelij-ken de Graef van den Bergh e gene, en daerenbooven hinderlaeghen geleght ter plaetfie daer hy hoopte dat de Naffâfusche ruytery soude voorby trekken: alles te ver-geefs, fijnde de fârge der Veldtooverften fo gelijk dat den eeneen geen geleegen-heit tot voordeel op den anderen vondt. De stukken uyt de leegherplaets fijn binnen Grol gebracht, en wierdte de beftingh verflettert met vier vendelen en booven dien twee vaenen te paerdt. Soo veele bolwerken als 'er aen de wal waeren, even foo veele werken wierden 'er geleght binnen des stads graght, en getrokken voor die plaetfie die van bolwerken ontbloot waeren, eerst met gelijke fijden, daer nae al-lengsken beytels gewijze toeloopende. Dat men niet verder nae Linghen trok belet-ten ten deele de tydts desjaers, fijnde den Herlij nut aen 't loopen, ten deele de voor-sieninghe des Graeven van den Berghe, die den voorraedt van leevensmiddelen, en 't gheen tot verdaediginge van fleeden gemeenlijk noodigh is, nu ontfanghen hebbend-de, defelfde met eenigh krijghsvolk, onder een sterk geleyde, om niet ondervchept te worden, had belaft derwaerts te brengen. De fchanfen en leeghertplaetfien nu ook nae alle andere werken weghgenoome, en de scheepen met de pieken en de bagagie voor uyt gefonden fijnde, verdeelt de Prins fijn leegher, dat hy te lande tot Zut-phen hadt gebragh, echter niet in verre afgeleeghene plaetfien, maer in de beftettin-gen langhds den Rijn en den Yflel. Want de Graef van den Bergh bleef leegghen met fijne troepen by Raesveldt, ter plaetfie alwaer sigh den Yflel begint te verthoone, dielangh fmalis, tot dat hy neederwaerd een weynigh breeder wordt, hebbende door 't oudt werk van Drufus fijne waeteren uyt den Rijn ontfanghen. De Prins in Wijnmaendt van Zutphen vertrokken fijnde nae Arnhem, hooftlaltdt van de Velu-we, waer uyt Gelderland gereegeert wordt, en van daer nae den Haeghe, den te-tel van Hollandt en de gemeene regeringhe der Algemeene Staeten, liet fijne vorghe gaen over d'eaflenplaetfien die de vyands toen aen de Schelde fmeede. Die rivier, haee-ren oorfronk genoome hebbende in't Vermandois, loopt doort Kamerijck, en by Valenchiene door faemenmengingh van de Scarpe vaerbaer geworden fijnde, vloeyt te breeder, dogh meer ten Noorden geboogh, nae Doornik en Oudenaerde, fceen-in Vlaendre; van daer tot Ghendt, veele waeteren tegelyk ingenomen heb-bende, van welke de voornaemfte fijn de Lieve en de Leye, keerfte sigh ten Oost en, geeft Dendermonde en Rupelmonde haere naemen daer van, om dat de froomen de Dender en de Rupel in die plaetfien sigh in een grooter inftorten. Met soo veele waeteren verrijkt een vermaerde froom geworden fijnde, loopte ter rechter fijde langhs Antwerpen, in voortijden een see rijke en machtighhe lâfd, en die nogh nu behoudt de ooverblijfelen van haeren voorgaenden luyffer: en niet verre van daet wordt te als met twee froomen afgeflooten door twee Hollandtsche fchanfen, van welke d'eeene, geleeghen op den Brabantfchen oever, genoemt wordt Liloo, daer men eertijds aenqua met een haee, dogh die nu verlijkt fijnde, wordt te fierken gehouden, d'andere op den Vlaemfchen oever heeft den naem van Liefkenshoek. Dus verre loopt de Schelde doorgaens, die maer weynigh neederwaerts tuffchen de dorpen Santvliedt in Brabant, en Safingen in Vlaendre sigh begint te verdeelen, en onder eenevaert haeren naem behoudende, en in 't gelijft van Berghen op den Zoom,
Zoom, veen ueren gaens van Antwerpen, de Zoom, welke die stadt den naem gegeven heeft, ingenoomen hobbende, en van daer verder gelopen sijnde, verdeelt fe Zeelandt in een gedeelte genoemt de Wester-Schelde, waer in gelegen hun fijn het eylandt Waheeren, bekent door de sleeten Middelburgh, Vlislingen en Veere, en Noordt en Zuydt-Beevelandt, en in dat gedeelte, 't welk men noemt de Ooster-Schelde, waer in het voornaemste is het eylandt Schouwen, dat van den rivier Selve haeren naem heeft, waer in leght de stadt Zierikzee, daerbenevens andere kleynere. Nogh is 'er een andere waert ter linkerhandt, genoemt de Hondt, sijnde eertijds geweest het werk der Keyferen Otto, en voor deelen smal als uyt oude bewijzen blijkt, maar den Ocean daer in gevallen sijnde heeft die breeder en haer tot eenen boele gemakst. Deede (fcheydt Zuydt-Bevelandt, waer van Goes de hooftfladt is, en daer na Walchren van Vlaender. Ter reghter sijde een weynigh beneeden Berghen op den Zoom is weederom een andere vaert, genoemt het Vosmeer, dat loopende ter reghter handt langhs Tooool, een eylandt in Zeelandt, waer op leght een fladt die den selfden naem draeght, stortte haer uyt in 't Flacke, sijnde een zeeboelen, die behelst groote eylanden onder 't gebiedt van Hollandt, eertijds befeeten door de Heeren van Voorne en Putten. Dat deede geheeue streck van Vlaenrendt af tot aen den landen van Hollandt gelegen aen dooverlijde van de Maehe, doorgaende landt geweest is, heb ik ten bewijste dat den oever der byde kusten figh soo getijekelijk uytstrek, soo men niet en niet op het tusschen infortoren der see, en dat by niemandt der Roomysche Schrijveren van eenighe eylanden alther gewagh gemaakt wordt. Hoe groot een veranderigh de verwiselinghen van soo langh eenen tijdt hebben konnen maeken dieffen tot oevervuytging van faeken die ons geheughen naeder sijn, uyt welke wy leeren, dat seer veelzene landen door hooghe vloedt sijn ondergelopen, dat andere die faemen vaat geweest waeren sijn van een gefcheurt, dat elders door vloeden, welke de rivieren hadden ingebracht, van flijck de landen weerder gekeert, of nieuwe figh ontdekt, of d'oude haer voorigh weeven gekreeghen hebben, waer toe 't vernuft der menschen heeft gearbeidt door verscheyde werken, welke het flijck opfieelden, de waeteren buyten fluoten en uytmaeelden, sijnde nergiens eenigh ander volk begaet met meerdere schranderheittot deede faeken. En niet alleen eeuwen, maer jaer, maenden, daeugen veranderen het weeven, nae dat de stroomen figh of herwaerts of derwaerts gedraeyt hebben, nae dat de drift der zeevloeit, 't fy gefetete, 't fy door de winden voortgedreven, uytstrekende bedolven, of verborgene ouftloot heeft. Behaall deede teekenfijn 'ter allerweegehen veel kleyne eylanden, veelzene ondiepten, veelzene die men twijfelen mag wat naem sijn te geveen, sijnde van een onsecker reght, nae dat de zee of aangekoomen of afgelopen zijnde, welkers verwiselinghen de Schelde tot een Gent toe gebevaer wordt. Ik bevinde dat de Hoogduyschene eertijds alle eylanden Zeeelandt genoemt hebben: nae dat veelzene onder eene heerichappy te faemen vereenighey sijn, is 't geen yder in 't befonder eyghen geweest was tot een lighaem geworden, infoonderheyt feedt dat nae 't uytjaeghen der Vlaemingehen, die figh van Walchren en de naegeleeghenheyt plaatst meefter gemaakt hadden, de Graeven van Hollandt, ooverwinneners sijndt, deede landen met een onderfcheyden reght, en op den befonderen titel van Graeffchapp geregereert hebben. Een gedeelte van Zeelandt haddt in 't begin der beroerten teghen den Herrogh van Alba sich gevoeght met Hollandt, Vlislingen deeerste sijnde, daer andere van selys sijn bygekoomen, Middelburgh is door hongher gedwongen. De natie is magtigh ter zee, en heeft door sware faegehen te weech gebracht, dat de Spanjaerst voor geene andere meer bevreesen waeren, tot dat Ziericzeeynder Requevens in de macht des Koninghs vervallen zijnde, eenen benauwden faet van faeken gemaakt haddt, soo niet de Spanjaert door muestas ondraeglijke dingen beginnende, geheel Nederduytischlandt den noodd-wang hadden opgeleght om hunne waepenen te vereenighen, en, allerwegehen uytgegreven zijnde, sych selven ter naeuwer noodt d'uysterfe grenfen van Neder-
landt t'ener berghplachts hadden overgegaeten. Zecedert dien tijd is het besit van Zeelandt feekere en van den vyandt ongemoestt gebleeven: en zijn haere krachten aengewassen nae dat Antwerpen van Parma ingenomen met de vryheit ter zee't gebruyk en de voordoelen des koophands verlooren heeft. Maer in't begin der nieuwe eeuw hadt Frederik Spinola, die eenige galeynen uyt Italiën overgebracht hadt, haer in schaede en schrik-gebracht; to dat diergelle foort van scheepen, voor deesen op den Ocean onbekent teegen haer uygetolonden fijnde, en ook dikwils d'oude oorloghscheepen, geholpen door het schijckly opfekteken der winden, d'andre, die, wanneer de zee ontroert is, niet seer veyligh fijn, te gronde geholpen hebben. Daerwaer in het met verooveren van Sluys ook genomen alle de oover-righe galeyen: en Huyckelyk die aengevoeght fijnde is die naeste kuft van Vlaenderen Zeelandt tot een bolwerk geleght, fonder eenige verdere vreef, ten fy mittlichen uyt het Hulftel embaght, dat nogh haeven, nogh scheepen heeft, yet geringhs wierdt ondernoomen. Hier nae hadden ooverlooper hoop gegeven, dat men fonde konnen 'even inval doen op Zuydt Beevelandt, en, door 't oopenen van de Sluys by Ysfeke, en 't doorgraeven van den dam, de Stadt Goesen de naefgeleegen landen onder waeter fetten, en ook een gedeelt van't eylaut geholzen aen de Hondt inhouden, als 't wel becheert was door haere dyken, die voor deesen in tijdt van vreee geleght fijnde teeghen hooghe vloet nu tot een veyligh des oorlogs fouden dienen. Jaeren waren 'er verloopen terwijl men afwagh bequaemen tijdert, dat Goesaendeel van befettigngh het eylant foude bloot fellen: 't gheen beuert is, terwijl de forghe om Grol te vellen den Prins en het leeghe opheuht, en 's vyandts aenflaeghen, die men voorlangh door verfpieders hadt gehoort, waeren door haere oudheyt in vergeetellhheit gekoemen. Tot Antwerpen derhalven een goedt getal floepen, en andere vaertuygen, welke door haere platboodemen gemakkelyk aan de drooghtete fetten, by een vergaedert fijnde, is een gedeelt der selver overoever de kreeke, die achter Lillo met heyterfruyken in een natte grondt wordt ooverfchadewt, een gedeeltte met waeghten derwaerts gevoert, in alles vijtigh in getaetle, die gewaepert met twee dutjent foldaeten oover de verdonkelanden tuufchen de Schelde en de Hont aen Zuydt-Beevelandt aenkomoen, hebbende den tijd waerengoemoen, dat het lande meest leedigh was, dewijl de meeste ingegeteene waeren vertrokken op de Goetche Kermis. Maer de zee eerder dan men verwaght hadt afloopende, hadt tuufchen de gene die aengekoemen waeren en den Zuydt-Beevelantsche dijk een tuufchenwvyte gemaekt, welke om haere swaere en taeye modder nogh met schuytijns nogh te voet lichtelyk oover te koemen is. Desomna angefien uyt haere schuytijnsgegaen fijnde tracden fte toe, wanneer eenige weynighg foldaeten, uyt de stadte gelaetn fijnde, figh selven in een natte grondt buyten den dijk vertooken, en vendelen, welke d'inboorlingen fijn gewoon tot gemeele vroolijkheyt te gebruiken, voor krijgs vendelen opfekteeken, een valsche verbeeldyng, die de Spanjaerets aen de daet de vreef heeft aengejaeget. Een meerder meerly het hierentuufchen gaende geworden fijnde, rukte in alleraehst derwaerts, fonder eenigh onderlecht van Godsdiens, daer het landt vol Roomsgefinden is, alle met oplet om in het algemeen gevaer het haere te bechermen. De Spanjaerets deefje geffen hebbende, begaeten sigh weederom in hunne schuytyens, en verwaghten by Rillandt, eene der kleyn eylanden, die vloet, om haer die vaat faeten te lighten tot hun wederkeeren, en de Schelde seelve opvaerenfijn fte gekoemen aen een kleyn eyland, en dat alleen dienteijfhg is om beeften, en niet veel, te weyden, allermaaest omtront die plaets, waer in wy gefeht hebben de scheidingh van de Schelde en de Hondt te fijn. Dit eylandts is genaemt Hooghertewerve, welkers waeter dat uyt de Schelde ter regtther fijnde loopt fy den Agger en Boomkreek, dat aen d'andere Kron-Vliet noemen. Hier hebben fe den vierden van Oogftmaendt.
maandt een schans opgeworpen; en frax daer aan naeder aen den Agger een reduyt, om den ooverstoght te verfekeren, sijnde beginfen om Lillo van alle kanten te benauwen. Den eenigen Zeeuwschen uyttlegghier die aldaer lagh, heeft de oovergevaerene weynigh Schaede gedaen, dewijt te voor oover laeghen: alleen neeie hadt hy wegh genoomen vier sloopen, leedigh van m'デンchen, maer voluyferwerken. Meer andere scheepen die uytt Zeeland waeren toegefonden hebben de stukwen van den Brabandtschen oever en het eylandt te ruugh gedreewen. Maer die geLaft waeren voor Bergheyn op Zoom op de wacht te leggen, hebben lichtelijck hunne plaets behouden. Te gelijkiy wierdt een schans te Sandvliedt gemaakt, een fwaer werk en dat fig breed op deedt, men hadt teven bolwerkren daer aan ontworpen) gelegen aen den ooden dijk, die de valle landen van degorvinghen afscheidt, en andere op de wegh na Antwerpen, ten deelen myt het oogmerk 't welck we ghelegt hebben, ten deelen om het partyloopen der soldaten uytt Bergheyn op den Zoom te beteghenen, en te konnen aanbrechen't gheen dienftigh fijn foute, soo wanneer men geRaezen vondt die hadt te belegheren: ten welckmyt men ook heeft begonnen een vaert te graeven van de Kruyschans af, die niet verre van Antwerpen is, nac Staebroek, en voorts nac Santvliedt, om daer langsden toever weylygh en met weynigh kosten te kunnen ooverbrengen. Maer deene aenlaeghen hebben ongelukkygh toevallen en het arbeydten der vyanden daer teeghen niet weynigh verstoort. WANT voor eerst heeft op den tweeden van Wijnmaand eenen onvoornischen brandt in de schans te Sandvliedt de barakken en voorts alles wat 'erin was en 't vuer konde vatten, verflonden. De hoogghe vloeden doorstijden op verfcheyde plaatsen vele kreekben beneeden Lillo, dieuyt de Schelde inne waerder gestofft fijn. 't Naefte van deefce wordt genoemt Blaeggaeren, waer van daen den nieuwen dijk strekt tot aan Lillo. Op dien dijk en tuffchen de kreekhen beffeten de Hollanders alles met flerkten, om den wyande te weeren, en des te breeder op de rivier te leggen. 't Welck de vyanden nae volghende ook fels op den uytterfden oever, gelegen teeghen oover Sandtvliedt, alwaer een kreek de Stoofchorre genoemt is, een schans opworpt. Maer groote Schaede heeft aen deefce, en 'and're werken der Spanjaerden, ook fels aan den ooden dijk, die nac Staebroek loos op, gedaen het waeter, d'welck, door dien het jaer nae 't nynde liep, des ontvuyghmiger was, En de Prins, onderrijk van alles wat daen omghing, belaft het eylande, 't welck het grootste fijnde tuffchen Stoofchorre en Blauggaeren, met kreekhen omvangen op de rivier leghet, te beffetten met een bequa-meschans, waer aen vier bolwerkren, en binnen degracht twee flerkten, en de rivier naeder inlaetende de wyjte des fels fijn te trekken en meteen wat temorgen tot. Dit bevel wierdt gelukkygh uyttgevoert, hoewel de Spanisch, die met een sterve macht Sandvliedt inhadden, met groot geschut en fehermutfelinghen de arbeydten bekommeren. Hierentuffchen heeft men enigst ghondertlaeght om het belegh van Bergen op den Zoom te verhinderen, of mislachen de vyandt daer op moght stoeleghen. En men heeft geen beeter middel konnen bedenken, als drie moerallen, gelegen tuffchen Steenbergen, een andere facht ten Noorden van Brabant, onder't gebiedt der Algemene Staten, door een gracht aan een te hechten: en drie schaffen te leggen, ter plaets de daer de toeganghen meest verdaght waeren: daer en booven de fluytten verfkerken, welke gelegen fijnde onder de wallen van Steenbergen het buytelandt uytt de Whete (naem van de vaert nac Steenbergen) door 't inlaeten van 't waeter tot een meer foute maeken: want 'nae't Zuyden is de facht en de haeven tot aan de Schelde door'treffelige buytewerken, en daer nac een schansgenoegh befhermet. Om dit werk te beginnen, heeft men aengesien 'er in de winter geen gevaer was, 't volghendejaer willen afwaghen.

EYNDE.
HUGO DE GROOTS
VERHANDELINGH
van de
OUDTHEIT
der
BATAVISCHTE,
Nu
HOLLANDSCHTE,
REPUBLICKE.
Met de Aeneekeninghen des Auteurs, en uyt het Latijn vertaelt
Door
JOAN GORIS.
Aen de seer Doorluchtighe Heeren;

MYNE HEEREN

DE STAETEN

van

Hollandt en Westvrieslandt,

HUGO DE GROOT,

Advocaat Fiscael van Hollandt, Zeelandt en VWest-Vrieslandt.

Eedele Groot Mooghende Heeren,

IK draeghe Uwe Eed: Gr: Mog: op een kleyn boekjen: jae het draeght veel eer sigh selven op: kleyn is het uytterlijk, maer groot van inhoudt: en geheel Uwe Eed: Gr: Mog: eyghen. Want het verdaedigh Uwe Opperrecherschappy, Uwe reghten, Uwe majesteyt. 't Heeft naementlijk alleen dit ooghmerk, om, kortelijck feedert het begin van deese roermuigtighe natie de volghende eeuwen tot op deesen dagh doorloopende, te betoonen, dat aan de aensienelijxtse der twee staeten altoos heeft gestaen het beforghen der Batavische, dat is, der Hollandt- en Westvries-sche sake, welke eyndelijck nae een doorgaende vervolgh tot op Uwe Eed: Gr: Mog: is afgedaelt. Deese moogenheit der Staeten is geweest den grondflagh der Republike, den toevlugt en de beschermingh van gelijkmaertigh reght, den teughel der Vorstelijcke hoogheyt. Voor deese moogenheit hadden eertijds hun ontfigh, een dee-se hebben hunne hoogheyt willigh onderworpen de opperste bewints-luyden en vooghden van den gemeenen Staet, 't sy die Koninghen, of Hartoghen, of ook ten laetften Graeven genoemt wierden. De wetten eyndelijck selve, de handtveften en voorreghten, die heyligh en onver- breekelijck sijn, hebben als in den schoot der Staeten veylighe ruft gevonden. Onder dit beftier der Staeten, is die eertijds en nu weeder- om soo wijdtvermaerde vryheit der Batavieren, door de swaerste storm-
buyen tot in deuse gelukkigh teijden doorgefeil. Want wat groter gevaer heeft de vryheid konnen ooverkoomen, als eertijds van de Roomse, en maer onlanghs van de Spaensche moogenheit, die de Roomse allernaest, of ook, haeres bedunkens, grooter dan de Roomse selve is. Het eene en het andere noghtans is sy doorgeworstelt, en als te tot de waepenen wierdt gedwonghen, heeft se teeghen het geweldt haerer verdrukkeren gestelt de rechtveerdigheid haerer saeke, een welgeschikte orde in de belligeringhe van den Staat, een onverwinne- nelijke moedt en dapperheit. Tweemael is d’uuytkoomst voorspoedigh geweeft; soo verre, dat selfs het menschelijck geslaght verbaelt fmont: en met den oorloof sijn te gelijk de aghthetaerheit en de middelen aengewe- wassen, gelijk gemeenelijck Godt Almaghtigh, die hy schikt tot hoo- ghen roen en aensien op te voeren, alvoorens door veel sukkelens en gevaren wil beproeven. Onder t’selfde beleidt der Staeten heeft die getrouwheyt der Batavieren, niet min als den roem der waepenen, uytge- blonken, welke eertijds de Romeynen in Uwe voorouderen hebben ondervonden, soo langh’er een oprechhte bondgenootschap is geblee- ven: en nu in Uwe Ecd: Gr: Mog: de naebezighe Koninghen erkennen; en niet alleen deese, maer ook onse teeghenvoetighe, die een andere lught beschouwen, een andere weereldt bewoonen. Dit alles nae hunne veredye te verhandelen waere het groutse werk van Jaer-boeken: ons fäf voor het teegenwoordighe genoegh sijn, alleen kort en als met de vingher aen te wijfen de oudeheit deefer regeeringhe, bestaende nyt de voortreffelijxt. Welken arbeidt wy hoopen dat nogh den ingese- tenen ondienstigh, nogh den vreemdelingen onaengenaem fäf weeven. Want alhoewel t’ecnemaal waeraghtigh is t’ghen men en van Alci- biades en van Augustus bevint gefeght te sijn, dat het de pligt van een eerlijk borgher is, den teegenwoordighen staet der Republike te verdeedighen, en daer in nae geen veranderingh te wenfchen, meer ge- neegenheit noghtans hebben wy tot die Republiek, die wy en selve beleeven, en lien dat onse voorouderen behaeght heeft, of als d’allerbefte, of die allerbeest met hunnen aerdte oever een quam: en welke ooverfulx onse vaederen met hun sweet, met hun bloedt verdaedigh, als hun eyghen den naeboomelinghen naergelaeten hebben. Voegh hier by, dat in alle faeken den luyfter en de werdighheit der oudeheit selve groot is: soo verre, dat die van Marfelle, welker Republiek men ge- looft feer heerlijk geweeft te fijn, ook om die reeden geprefen worden, dat se, feedert het eerste fichtgen hunner staet, om den miidaegdenh te straffen, altoos het seldsche sweerdt gebruykt hebben; ten bewijste, dat men selfs in de allergeringhe faeken alle punten van een oude gewoontheid moet onderhouden. Want de oudeheit, als eenighermaeten het afbeeldte- fel der eeuwigheyt, koome allernaest aan Godt: waer uyt de eerbie- digheid tot den ouderdom onse gemoederen is ingebooren: welke men in
in een Republiek soo veel te meer als in de menschen behoort te eeren, en sijn daer oover te verwonderen, om dat, naedemael de menschen sterkelyk sijn, den ouderdom in haer een teeken van hunne nakende doodt is: maer een Republiek, naedemael se op hoop van onstervelijks- hidt is ingefelt, neemt met den tijd in krachten toe, en wordt door het verouderen maghtigh. Want de langduerighidt is d’allerfeekerste bewijsreeden van een welgestelde heerschappye: hier uyt koont een grooer vertrouwen en liefde in de harten der ingeseetenen: en om geen andere reeden soo feer duert een Republiek, als om dat se geduert heeft. Daer beneevens is het reedelijck geweest ten nutte der uytseaemtschene te forghen, op dat het, dien de groottheid der geschiedenisfien heeft begeerigh gemaekt om deepe Republiek te leeren kennen, blijken mooghe, niet alleen hoedanigh die nu fy, maer ook hoedanigh die van oudts geweest is, wegheemende een dwaelinghe, welke veeltijds d’ongelijckheid der naemen in een ongelijke saak baert. Want nogh ooveral lijn de Prinsen de selfde, nogh de selfde de Staeten: maer elders is de hoogfte moogenheyt by eenen, den raedt by veelen: elders staet de maght aen veelen, de bedieninghe aen eenen: elders sijn de wetten onder den Prins: elders de Prinsen onder de wetten. Saeken, die, soo se yemandt aendachtelijck ooverweeght, hem fillen doen bevinden, dat de Republijck, die nu is, niet nuwelinx onder ons heeft begonnen, maer wel dat die te vooren is geweest nu helderer opdaeght. Want gelijck een huys kan blijven staen, al schoon men eenighe gedeelten wil veranderen; dogh niet en kan, indien men ’t grondgebouw omverre worp: soo moet men niet geroodeelt worden met het veranderen van de naemen en ampten der magistraeten terftont een andere Republibljck te maeken, soo langh noghtans de hooghste moogenheden en het oppergefaagh, en die sije, om soo te seeghen, die het geheele lighaem beweeght, en tfaemenhoude, een en de selfde blijft. ’t Ooverighde, Eed: Gro: Mog: Heeren, is dat wy Godt, den vester en handthaever van deesen Staet, bidden, dat hy de vryheyt, welke niet soo seer Uwe fonderlinghe voor- fienigheid, en de uytneemende deught en dapperheid der burgheren en soldaeten, als sijne heemelsche hulpe tot op deesen dagh befoermet heeft, wyders veele eeuwen in ’t toekoomende gelieve voort te planten: en te geeven dat die goederen, dien seeghen, welke wy met onse ooghen aenschouwen, ons immer byblijven en eyghen worden: maer infonderhied die, welke d’allerfeekerste panden der gemeene geruitheid sijn, de Godtsdienst, Rechtveerdighed en Eendraght.

's Graevenbaeghe den feftienden van Lentemaende
des jaers 1610.

A iijs
INHOUDT
der
HOOFSTUKKEN.

I.
At een Vorstendom fy in een Republiek der Voortreffelijksten; wat Staeten.

II.
Hoedaenigh de Republiek der Batavieren fy geweest, toen de natie eerst gesligt is.

III.
Hoedaenigh de Republiek der Batavieren fy geweest, ten tijde als het Roomsche Rijk in zijn luyster was.

IV.
Hoedaenigh de Republiek der Batavieren fy geweest nae't verfallen van 't Roomsche Rijk.

V.
Hoedaenigh de Republiek der Batavieren, dat is de Hollanderen, geweest fy ten tijde der Graeven.

VI.
Hoe dat het trachten om veranderingh in de Republiek te brenghen oorsaeck tot den oorloogh heeft gegeeven.

VII.
Hoedaenigh de Republiek der Batavieren fy geweest in den oorloogh, hoedaenigh die fy nae den oorloogh.
VAN DE OUDTHEID DE BATAVISCHE REPUBLIJKE.

I. HOOFDSTUK.

Wat een Vorstendom sy in een Republik van de Voortreffelijsten: wat Staeten.

Lieve volken worden geregeert of door de gemeente; of door de Voortreffelijsten; of door eenen alleen. De regeringhe der Vorstendommen is, of met een Vorstendom, of onder Vorstendom. 1 Vorstendom noemt iemand een uyttreckende getuig van eenen, bepaelt door de maght van anderen, en door weten: door welke teekenen het wordt onderdeelen van te gheen egyptelijt gesprooken een Koninghrijk genoemt wordt. Waarom 2 Tacitus verhaelt, dat Pifó van Germanicus had gefcheyt: dat hy was een soen van een Vorst van Romen, en niet van een Koningh der Partthen. en 3 Suetonius van Caligula: dat het weynigh verschilde, of hy hadt de gedaente eenes Vorstendoms veranderd in een Koninghrijk. gelijk ook Cæsar 4 van de vaeder van Vercingetorix fecht: Dat hem was opgedraeght 5 Vorstendom van Gaulen, maer, deswijl hy siet nae een Koninghrijk, hem van de burgherhyt leeven was benoemen. En Plinius 5 van Trajanus: Dat hy sijt hadt needergezet in den Vorstelijken sfeetel, om gheen plaets voor een Heer te laeten.

1. Johan Bodin van een Republik, i.B. 8. hoofdst. Vorstendom wordt genoemt de gedaente van een regeringhe der voortreffelijsten, wier in een in weerdigheit booven anderen uytsteekt.

2. Cornelius Tacitus van Ct: Pifó i. Jaeb. (57. hoofdst. volghens de laatste verdielinghe) ook hoorede men Pifó teghen, toen hy den Koningh der Nabatienen over de maeftydten den Perne (Germanicus) en Agrippina goude kroenen van groot gewicht wierden aengeboden, dogh letste aan Pifó en d’anderen, dat men op die maeftydten onthaatde den fooen van een Roomfch Vorst, niet van een Koningh der Partthen, en met eenen wierp hy fijne kroon wegh.


buye hoorde Koninghen, die om heuwen pligt af te leggen in de stads gekoelen weren, twijfen over den aedeldaad van hem afkomst, riep by 575. Daet fy maer een heer, maer een Koningh. En weynigh verschide’t of hy nam van borden eenen tulpants, en veranderde de gedaente van een Vorstendom in de eenen Koninghrijk.

4. Van den Gaulfchen oorloogh in’t VIII. B. De vaeder van Vercingetorix, uyt Auvergne, isgeweet Cætillus, volghens’t getuygghis van Cæsar op de selfde plaets, omtreint het begin des boeien.

5. In zijn ofvreeden aan Trajanus, omtreint het midelen: Utere beestenfijtsten faeten, even als certijtis de gene, die bepandere hyden, om humane treffelijcke dienen den vaerlander beweeren, wierden opgercheyt: uyt de selfde flotse (kooper) set meen de praetbeelden van Cæsar, en die der Eraten en der Camillienn. De reeden ook verschilt niet. Want fy hebben de Koninghen en den vyande toen by overwinnaers was van de wallen afgedreeven: deeden weert en keert af het rijk felve, en alle andere saken, die de slaeernye haer: en is gesettelen in de sfeetel eene Vorsten, om geen plaets voor een Heer te laeit.

On-
VAN DE OUDTHEIT

1. Oncygentlijk noghtans wordt ook een Vorstendom zelfs een Koningrijk genoemd. En diervoegehe feght Aristoteles, dat de Koningrijken eerst zijn opgekomen in de tijden der helden, toen de volken den gevegen van welker voorouderen fij weldaen genooten hadden, als namentelijk foon van hen hunne wetten hadden, of door hen in den oorlogh waeren beschermt geweest, opdroeghen het opperbe- wint in den oorlogh, met de maght om te boordeelen. Welk Koninghrijk hy feght maer alleen geweest te fijn over den gewilligen, en op een bepaelt reght. Soo ook verhaelt Thucydid, dat by de Grieken de heerschapp der Koningen d'alleroudftde geweest is, lijnde erftelijk afgedaelt van de vaeders op de kinderen, en omfchreven met feekere eere. Waer uyt blijkt, dat fels in een Republike de Vorsttellijxten de Vorstendommen dikmaels by ordre van 't geflacht afdaelen. Hier van dien ons Lacedemonien ten aenmerkeliiken voorbeelde. Wijders gee- ven de Vorsttellijxte, die in 't bewint der hooghe regeeringhe fijn, hunnefemen- men of yder in 't befonder voor figh felven, gelijck in de Republike van Venetien gebruiklijk is, of op den naam van gemeenschappen. Welke gemeenschappen of van eenerhande of van verfcheyde gedaenten fijn. Van eenerhande, als onder de Acheers, welker staetsvergaederinge beffont uyt afgesondene der feeden. Doogh gelijk de gedaenten der burgheren verfchieden fijn, foo fijn ook verfchieden de gedaenten der gemeenschappen uyt de burgheren, door het onderfchecht der quali- teyten, na welkef anders en anders tot die bettinghinge van de Republike geschikt worden. Waer van daen ook deel feyken, en de gemeenschappen selve by de Latijnen Ordines, en onder ons gemeeneelk Staeten, genoemt worden. Drie duilnaenighe Staeten hadt Hippodamus gemaekt; te weuten, de Konfteniers, de Bouwluyden, en het Krijgsvolk: Plato, de Toefiders, het Krijgsvolk, en de Bouwluyden: de Egyptenaers, de Priesters, het Krijgsvolk, en de Ambaghtsly- den. De oude Gaulen, haere Druides, de Ruyteren, en de Gemeente: de Ro- myënen, de Ledelen, de Ruyteren, en de Gemeente. Soo dikmaels dan de Voor- tellijxte, oorfercheyden ten aenften van hunne Staeten, in 't beftier der Hoog- ghe! Regeeringhe fijn, wordt dit genooten een regeeringhe der Staeten: gelijck noghe heeden in Duyschlandt, alwaer de Keurvorften, en de Steeden gaemelent- lijk de hooghe regeeringhe maeken. En indien by deel die regeeringhe der Voor- tellijxten, beftaende uyt de Staeten, een wettelijk Vorstendom kooment, moet die regeeringhe voorwaer en allerbeft verkooren en gemaekt fchijnen. Want diewyl wy in alle feaken voor goedtekenen 'tgheen 't midden is, en 't midden ge- noemt wordt, nu 't gheen ten weederfijden van het uytferde is afgescheyden, nu 't gheen aen beyde deeclaghtigh is, soo blijckt, dat deel Republike tuschen een Koninghrijk en de regeeringh der meenighete gefelt is; dat fe de onheylen dier beyde mijdende van figh afweert, en het goede door naevolgingh doet op figh noodderdaalen. Want voor eerst, nae demael fê niet alles laet ten bewinde nogh van een mensch alleen, die veele dwalinghen is onderworpen, nogh ook van het gemeene volk, dat onweetende en onbedreeven is, ontgaet fe buyten alle twijfel groote en meenighvuldihe gevaeren. En ten anderen, aengeven een Ko- ninghamrijk wel inforderhong wordt geprecem om haere maejteft; doogh een rege- ringhe der gemeente om haere gelijke vryheit: verkrijghte de majesteit door het Vorstendom; en geeft soo veel gelijkhheid als genoegh is, wanneer fe een yder, van wat faet hy sê, door deught de wegh baet tot de hooghe eerampten, en een


3. Barclaus teeghen de Beftrijders der Een- hoofdlighe regeeringhe. 6. B. 14. H. Daer geen Koninghrijck is, de Majesteit by het volk of de Staeten. ge-
Hoedaenich der Republiek der Batavieren is geweest, toen de natie eerst geslift is.

S derhalven een seckere facke, dat de Batavieren, sijnde eertijds geweest een gedeelte der *Catten, gelijk en Tacitus getuyght, en de overbliffliden van den naem * Batavieren onder de Catten, en weederom van de Catten onder de Batavieren bewijzen, voor de tijden van Julius Caesar, en moghelijk eenighge eeuwen

* Volken in Duysterlandt, die 't lande van Heffen en Thuringhen met eeneighe nabuurigh huyden bewoont hebben.

1. 't Sijn de woorden van Tacitus in 't 4. B. der Historien: De Batavieren, een gedeelte der Catten soo Langh se fach aen ginijiide des Rhijn bieiden, verdreven sijnde, door inlandsche beroert, hebben figh ter nedergezet in 't suiwerste van de Gaulische kust, onbloeid van inwoonders, en daer benevens in een eiland, gelegen in de wateren, 't welk door den Ocean van vooren, door den Rhijnstroom van achteren en ter sijden omsloten; door ende onder de moerigheid der Roomen, en bondgenootschap met hun geweldigher, gelezen te sijn, dienen se den rijke alleenijich manchen en waepenen aan, langh geoffent in de Germanische vorlagen: eerlangh is hunne glorie door Bratianne vermeerderd, mits het oeverfenden van regementen derwaere; die, volgens de oude insettingh, by de eedemalle buure landtsluiden gereggeert wierden. En van de sieden der Duysters: De Batavieren, sijnde van alle deesse volken de ouwesteen-kenne in dapperheid, bewoone niet verre van den oever het eiland van den Rhijnstroom. Eertijds sijn
De welk wil vergeefs fijnde fteedtjen dat als Soo houdt dat en dien omtrent en daer als (van Den die en men en bebalven tufhen dewijl en Graeffchap brengft H. Vlie War Grifons 'c in haere met dat ghen weeft 't Gheen eylanden fijn le Batavien fijn geweeft fen die Adrana: een Dit fa in ben ven faeken uyt gefeeten Cattendijkjoy da; ffe en de (de den met den de Catten het geweeft de zeelandt deelen, dorpen deJaerboeken by gevoeght de hebbende isgenae- De nu meefte van den Catten, voor van M. Keyner Valentine: By heeft een schipbrug oer den Rhijn geleght, en Sevemius eeft voor uytgegaen teeghen de Mattiafche waeteren, &c. Secker men foon verducee deel baeden of waeteren in de Zeeuwfche eylanden, of in eenigh van de nacuerlijke landen foken: vergeefs aen d'Yffel- fboom, vergeefs in Noordholland. De Mattia- fchen fijn fonder tegengiften geweeft op gensijde des Rhijn. En die Mattiafche waeteren fijn buyten tweekij die van Baaden, in 'theroeme Maartgraef- fchap. Aldaar heeft Henricus Stuctetus, ut Si- lefien, een geleert man, van een zyn afgeschre- ven fector opschriu, dat duidenig is:

M. A. U.
DER BATAVISCHE REPUBLYKE.

M. AURELIO
ANTONINO CAES.
IMP. DESTINATO
IMP. L. SEPTIMI
SEVERI, PERTINACIS
AUG. FILIO
RESP. Aqv.

Dat is: *Aen Markgi Antelius Antoninus Prince, gegozen Kever, sson van den Kever Lucius Septimius Severus Pertinax, altijd vermeenderer, de Republik van Baedan. Dit opschrijft een oude fees heeft Mar- tinus Smectius in zijn oude opschriffen, blad CLV. 3. met deen tijt: *Colonie Agrippina, in particu tem- plic Aquarium, hoc est, Thermarium, quam Antonius & Hadrianus principes suo opere edificatum, dat is: *Text Keulen, in de geylere van den tempel der wae- teren, dat is, der Baedan, welcke de Pirne Anto- nianus en Hadrianus door haer werk gebouwt heb- ben. Den feer voortreffelijken Gratenus, onfen seer grooten vriendt, soo langh het Godt en de nature toelieten, heeft het selfde opschrift in *ijn *oewer werk, pag. CLXVI. 8. behoudende deen tij- tel van Smectius. Maer, gelijk ons door lucht- len Scalicger voor deen vermaerde; Scalcenteus heeft het selfde uitgefechtere in *t Markgræfschap van Baedan. En seker *t komt met de waerheit bee- ter over een, volghens 't gevoelen van den self- den Heer, dat door deefse Republik verstaen worde de stadt Baedan, gelijk den naem uywijst: als dat dit opschrijft foute gevonden worden tot Keulen, welcke stadt niet en is de Republik van Baedan. Deese Republik van Baedan is by Tacitius, en den weerelchfehijver Protonome, Mattium, de hoofd- stadt der Catten. Van welk Mattium sijn genoemt de Mattiafe baeden, en de Mattiafe waeteren. *Dierwijve fouden de Catten niet geewist sijn die van Heffien, nogh Mattium de stadt Marpugh, *t welk by veelen gelooft, en tot nu toe vooft gehouden is, maer die van Baedan, dat waer is. *Doch men moet leefen Mattium, niet Mattia- cum Magniacum, by Protonome of herchijven Magniacum p. dairis, fidis. Van deefse Hoofdstad is gehaelt den naem van 't Volk Mattiaken: van deefse noemt Pli- nius de Mattiafe brouwen, en Marcellinus de Mattiafe waeteren. 't Woord Magniacum is buyten twijfel verbaft. Ik, nae mijn boest, kan niet sien hoe van Mattia, de Mattiafe of brouwen of waeteren konno genoemt worden, niet meer als van Magnia, Magniazi, 't Welk belac- gelijk is. *Wehalven 't beeter is die van Mattium af te leyden. Maer dit alles fullen wy, belief het Godt, op een ander tijt wijdlooppiger verhan- delen, en naukeurigh onderfoeken.

wet te vooren, fijn die plaetfien, in welcke nofijn needergefeeten, naemelt- lijk het eyland omvloeit door den Ocean en den Rhijn, en de plaetfien allernaest aen den oever op dees fijde des Rhijns, die genoemt wordt de Gallische of Belgisz- fêche, en dat die plaetfien, als Tacitus verhaelt, onbong van inwooners door hen fijn ingenomen, volghens d'allerbillijxte wet der nature, waer door goederen, die legghen fonder eyghenaae, in eyghendom worden den genen, die de felfde allereerft befitten. Dit is derhalven een feer reghtvijder beginnêl van een vrye Republike als welke een volk vry van fijn genoemt ofpronk in een vrylandt gevêt heeft. Wat regree- ringhe fy gebruykt hebben, blijkt genoeghe uyt *Strabo, die seght, dat alle de Cel- ten behaeghen gehaald hebben in de regeringe der Voortreffelijxten. En als de Grieken Celten noemen, begrijpen se daer onder foo de Gaulen, naebueren de Batavieren, als de Duytischen, van welke de vermaertfte sijn geweest de Batavie- ren, indien men *Tacitus en *Plinius wil gelooven. En wat de oude Gaulen be- langht, hoedaniëgh een regeringe die gehaald hebben voor de tijden der Romey- nen, toont ons *Ambiorix, als hy seght, dat de herchappy der Vorsten foodae- nigh is, dat de meenighe geen minder reght en gefaghy oover haer heeft, als fy oover de meenighe: alwaer met den naem van meenighe verstaen wordt, niet het gemeene volk selfs, maer de Vergaerdinger der Voortreffelijxten van elke natie; waer van ten bewijse dienen foo de voorbeelden by Cefar, als'gh heen *Cefar zelfs seght, dat het gemeene volk by de Gaulen by nae in geen aenfen is, en in geen vergaerdinger geroepen worden, maer de geheele regeringe sëact aan de Druides en de Ruyteren. Dat ook de Duytischen van alle eeuwen af niet onder de her-
schappy van een alleen, maer van veelen geleest hebben, getuyght dit segghen van Tacitus, ter plaetse daer hy gewaeght van d’alleroudtste toghen der Duytsfchen: Want de vryheit der Duytsfchen is moedigher als het Koninghrijck van Ar- faces: en Lucanus in zijn v ii. Bock.

Libertas ultra Tanaim Rhenumqum receffit:
Et toties nobis jugulo questia negatur,
Germanum Scythicumque bonum.

Dat is:
De vryheit is gevlught, en van ons afgeweeken
Verr’ oover Tanais en Oeverhijfse freekken:
Sy blijft ons, schoon foo vaek geslogt met hals en bloedt,
Geweyght het: t is des Duyns en Tarters eyghen goedt.

En daer op volght:
Ex populis qui regna ferunt, fors ultima nostra est.

Dat is:
Ons plaeght het uyterft van die rijken konnen draeghen.

In welke plaetfen wordt te kennen gegeeven wat het woordt vryheit beteekent; door het reechgevande woordt Koninghrijck, naementlijk in fijn eyghen bereeken-

nis genoomen: en ook door het begin der Jaerboeken van Tacitus: Romen is in’t begin geregere gweeft door Koninghen. De vryheit en het borgermeesterschap heeft L. Brutus ingeretelt. En gelijk deef deiinghen den Duytsfch en gemeen fijn,
foo toont ook den Batavie Civilis dat se beforderlijk den Batavieren toebehoor-
den, in die reeden, waer in hy de Gaulen tot hunne vryheit aenoedigh: want nacenedel hy feght, laet Syrien, en Asien, en het Ooffen, gewoon onder Koning-
ghen te leeven, dienstbaar weesef, geeft hy genoegh te kennen, dat, gelijk de volken van t Ooffen door Koninghen hebben willen geregeerf sijn, foo ook de Batavieren uyter aerdt van fulk een maniere van regeerfinghe fijn afkeerigh gweeft.

Dogh mooghelijk fál dit yemand schijnen te strijden met het geen elders wordt gefghef, dat Civilis sefs is gesprootten van Koninghlijks bloede. Doe hier by, dat Strabo Veromerus Koningh der Batavernen noemt: en van gelijken maekt ook Ammianus Marcellinus gewagh van andere Koninghen der Batavernen. Maer geen faek is klaeder, dan dat deee Koninghen sijn gweeft eenen als die van Lacedemon, alleen Koninghen met den naem, dogh in der daedt niets anders, dan Hoofden der Voortreffelijxten. Dit toone Tacitus klaer, wanneer hy ontkent, dat de Koninghen der Duytsfchen een onbepaelde en vrye maght gehadt hebben: Jae ook feght hy, dat se in de vergaanderinge fijn gehoort, meer met gefghe omteraden, als met maght om te gebieden. Daerenbooven behende 7 gesprooken van de Vriefen, naebuyen der Batavernen, als hy had gefgheg, dat die natie wierd ge-
reeget van Verritus en Malorix, voeght hy voorlighetlik daer by, 8 voor soo veel de Duytsfchen van Koninghen geregeert worden. Ook daer hy de Gothen bes-

1. Van de seeden der Duytsfchen.
4. In fijn Landtbeschrijvingh v i. Boek, in een verbafierde plaats, en voor Batmen moet men leenen Kattén, dat is, niet Baffen, maer Katten.
5. In fijn xvi. Boek, fie van deee plaets in ’t vervolgh.
6. Van de seeden der Duytsfchen.
8. Seer wel leeft men dus by Tacitus in fijn xiii. Jaerb. in de verbeeterde boeken van Curtius Pichen. Want gemeenlik fiet er, wær in toen de Duytsfchen regeert. Oover beyde de fettlinghen twifften den beroonden en feer geleerden Ioannes Iacius Pontanus, en den uyfheekteke flous-
ten Philippus Claverius, die men byde kan nae-

DER BATAVISCHE REPUBLYKE.

7

fonden, als d'andere Duytsche volken, echter nogh niet booven de vryheit. En om te toonen, dat de Sweeden van den aerd of de Duytschen onttaerden, feght hy: Sy faen onder de heerschappy van eenen, sonder eenighe verdere uytsonderingen, son- der eenighe maght, die van andere afdaet. En evenwel hebben de Duytsche volken niet altoos nogh alle fulke Koninghen gehad, maer ten meerenendele Veldtoover- 

ften. Dit ondersteet maek Tacitus, wannere hy feght, Dat de Koninghen wier- den gekooren nae den aedel van geflaght, de Veldtooversten om hunne vroomheit. En 't Caer seft, dat de Duytschen in tijdt van vredege en gemeene overheit hadden, maar dat 't er wierden gekooren Veldtooversten in den oorlogh, om maght te hebben over leeven en dootd. Selden fijn 'er dan Koninghen geweet, dikwils Veldtooversten, en tot elkene oorloogh: hoedaenighe by de Batavieren fijn geweet Ci-

ivilisselfs, en daer te vooren 2 Cariovalda, en daer naedere. De maghter der Veld-

tooversten hadt doorgaens maer plaats in den oorloogh: eenighermakten breeder was de moogenheit der Koninghen, of immers daer in grooter, dan altoos duerde. En naedemael d'ene en d'andere niet oneyndigh geweet is, volght nootwendigh, dat die binnen haere paelen is bepaelt geweet 2. Deefe paelen fijn of door de wet, of door een andere maght. De wet flette sekkere uytsonderingen, als Tacitus die noemt: en de maght of veelen daer hy gevoeght maekt, dat een alleen ter bie-

de, niet uyt fijn eygghen reght heerscht. De wetten fijn niet by geschrift gestelt ge-

weet, maer eeven als die van Lacedemonien, door 't geheughen der menschen, en 't gebruik felve, heyllichly onderhouden. Doeg hoedaenighe die geweet fijn by de Batavieren in 't bepaelten van de heerschappy hunner Koninghen en Veldtooversten, foude bewaerlyk te segenhen fijn; alleen is geloofflyk, dat de selfde of niet veel verschilt hebben van die, welke naederhand ten tijde der Graeven in 't gebruik fijnde, gelijk we vervolghensullen segenhen, niet dan leer laet hebben begonnen beschreeven te worden. Een bewijsreeden hier toe verschaft my, dat de Batavieren fijn gefrooten uyt de Catten, de verrelynten van alle de Duyt-

scheye volken, en uytstekende in konfen van te gebieden en te gehoorfaemen: 't gheen 3 Tacitus, sprekennde van de Catten, met deelfe woorden te kennen geeft: Sy seenden oover ben veroorkoren, fy geboorfaenden, die je oover hen gestelt hadden. Daerbeneevens, dat ik se, dat noyt eenighe natie in gemeene en befondere faecken figh stantvaftigher gehouden hebben hebbe aan en insettinghen hunner voorouderen: soo dat men met waerheit van deefse foude mooghen segenhen, 't gheen 4 Tacitus schriift, dat aldaer goede seeden meer vermoghen, dan elders goede wetten. Ten voorbeelde diene die 5 gewoonte der Catten, waer door se hun hayr en baerd lieten wafflen, hebbende fijn met een beloofte verbonden die haevloosheit van wee-

fen niet te sullen veranderen, voor en al eer fijn de wyand hadden verflaeghen. Waer aan den Batavier Civilis gedenkenlyk by 6 Tacitus, fijn langh en goudgeel gevertw hayr eerst aflye, als hy de logeoenen hadt verflaeghen. En wy wecten dat 'er onder ons geweeten fijn die, in 't begin des 7 oorlogs, die onlangwis is ge-

1. In zij Gallicischen oorloogh nr. Boek.
2. Tacitus in zij 11. Iaerb. Cariovalda Veld-

voerijf der Batavieren is uitgevallen: en op die self-

de plaats wordt hy ook verflaeghen.
3. Van de seeden der Duuytsehen.
5. Waer van Tacitus spreeckt in fijn boek van de seeden der Duuytsehen: By de Catten, feght hy, is in 't algemeen voor een gewoonte doorgedronghen, dat, soo haft se tot hunne volwassen jaren fijn geko-

men, het hayr en den baerd laeten wafflen, en die verloofde gesalde des aengefisht, waer door se fijn aan de dapperheit verpligt hebben, niet afgenomen, voor al eer fijn de wyand verflaeghen hebben; &c.

Men leeft, dat Godsfroy de Groote de geboerde genoet is, om dat hy hadte gevooren, dat hy fijnen baerd niet foude laeten scheeren, voor dat hy meefter gewooren was van 't Hartoghdom Lot-

teringhen, dat hem voor langte to Quinn. Waer van den beroemen Iulius Iulius gewagh maekt in fijne beafs childinghen van Loven, en nevens hem ander. Het begin fijner regeeringhe was in 't Iaer 596.

7. Den fchrijver fiet op het tweelfjaerigh be-

flant, gemakst met de doorluugdichte Aechtharto-

ghen Albertus en Iabilla, en den Koningh van Spanjen, in 't Iaer 1609.

B iij
VAN DE OUDTHEIT

eyndight, 't zelfde gedaen hebben, onderhoudende daer in de gewoonte hen van hunne voorouders naegelaeten. Tacitus legt, dat hunne vaenen en benden niet bij geval gemaakt, maer by huysen en verwantschappens geschikt wierden. Soodaenigene vaenen en benden, befaende uth naeburen, en bloedverwanten, sijn ook noghe heedenidaeëghs in de meeste steeden der Batavieren te vinden, een infectingdie uth alle gebeughehen te buyten gaet. By de oude Duytschen wierdt de vrouw tertont in het eerste aengaen van haer huwelijk indaghtigh gemaakt, en vermaent, dat ie quant om te sijn een metgeffelime van allen arbeidt en gevaeren, die met den man in vreede en in oorloogh 't zelfde soude hebben te lijden en te beoekten. Hier van daen kommer, dat by de Batavieren tot op deesen dagh de gemeenschap van goedere tuffchen de echtgenooten voor een wet wordt onderhouden. Drank gemaakt van gemout koorren, nae de gelijkenis van wijn, kleederen die niet los om het lighaem twieren, maer om de leeden gespannen sijn, woonhingen ten platten lande, elke met haer erven daer om, alle teeken der oude Duytschen, sijn nergens klaerder te bekennen. Dat vyandtschappen tuffchen vrienden en maeghen wierden opgevat van vrienden en maeghen, weederom dat voldoeninghe van 'tgeheele geflaght genoemen wierdt, partyen sigh met elkander op een maeltijd verfoenen, dat als dan een gedeelte der boete aan den Koning of aan den Staet, een gedeelte aan hem die gewrooken wierdt of aan de vrienden wierdt betaet, sijn alle facken, die eeneenmael gelijike Tacitus verhaelt, gebleeven sijn, en tot nogth toe blijven, behalve dat voor een of tweeheender jaren de vyandtschappen onder de geflaghten oopentlijcker en met meerder heevigheid gevoert worden. Tacitus legt, dat onder de steeden en landschappen een gewoonte is geweest, gewilligh en hoofst voor hoofst yets van haer vee en vrughten den Vorsten te schenken, twelk voor een eerrigt aengenoemen sijnde, ook gedient heeft om hun gebrek te baet te koemen. Hier uth hebben de tienden hunnen oorproogh. Eynendelijk wordt ook de gewoone sels van een Veldtheer te verkief uytgedrukt in het voorbeeld van de Kenemerlanders, die, geweest sijnde een gedeelte der Batavieren, Brinio, gesprooten uth seer eedelen huyste, gefet op een schilt, volghens de gewoonte van die natie, en opgebeeven sijnde, gedraeghen op hunne schouderen tot Veldtooverste verkooren hebben. Dat de seldfde gewoonte nogh in gebruyk gebleeven is onder de Batavieren en de naeberighe volken, geduerende de tijden der Graeven, blijkt uth de regifiers van den Staet, die klaerbliekklyk getuyghen, dat, al eer de flaght geschiede tuffchen de Vriesen, en Graef Willem, de laetste uth den huyste van Henechouw, in een aengevanghe onderhandeling de Vriesen onder andere den Graef deese voorwaarde hebben aengebooden, dat vier der allereerdeste Vriesen den Graef op een schilt souden ften, en hem opheffende op hunne schouderen draeghen, en uytroepen: Dit is de Moogenheit van Vriesland. Wefallen, naedemael en in bejondere facken, en in die algemeene, welke meer tot uytterlijken wuyfets, als tot de klem van de heerschappy selye behooren, de oude gewoonte soo iorghuyligh van deelte volken is onderhouden, ial ik lichtelijk tebrenghen sijn, om te glooven, dat de weten der heerschappy van oudtsfoodaenighe geweest sijn, als het gebruyk der volghende tijden toont. Nu staet onse nae te spooren aan jie, neewens de Koninghen en Veldtooversten, het hoogbewint der gemeene facke hebbe geftaan. Ik bevinde dan, dat 'er by de Duytschen, behalven

1. Van de seeden der Duytschen.
2. Tacitus in 't zelfde boek.
3. Sidonius Apollinaris van de Franken:
4. Tacitus in 't IV. B. Sinjer Historien.
5. Willem de IV. van dien naen, Graef van Hollandt. Die flaggh, die onsen Vorst het leven kofte, is voorgevallen in 't jaer 845.

De mans sijn langh van leeft; gekleet nae 'erde seeden,

1. Caninefactes.
2. Strictius adijeta veseli prorsus coequent
Membrum virum: patetis arcate tegmine poples.

Dat is:

De mans sijn langh van leeft; gekleet nae 'erde seeden,

Niet los om 't lijfs, maer dicht gesloten om de leed-

De
In fijn der xv. maer
In teiten en Van Maesflroom, omtrent Van verghe ten welke andere B. &c. maer
En alle Tacitus Vriefen die perhoofdt.

fijn men gelijk voorwaer kreytfen verdienften toegevoeght aght
Koninghen hoofden Opperhoofden pleeghen reght
nen alleen den huys gelijk gaederingh, feght welke
ren lengbie elf 4.
6-2. i. a 3. 5.
den huys.

den Rhijn wygetraft synde, feght ten Noorden ver-
spreidt in meeren, ten Wijlen in de Maasbroom, &c. Van welke volken men moet naen oenen Pontanus in zijn Landebevrijginghen. Cluverius door een wondere herkloppinghe hervormt deze plaats ute syf eyghen vermaet, dat vry te fleit is, en leeft: En andere der Groote Vrieten, der kley-
ne Vrieten en der Maasfachen, &c. Soo yemandt behagen heeft in belaghelijheten, die tie in Fijn Oude Duytfland, 2. B. 33. H. en reeden van deel fijne hervorminghe geeft hy 3. B. 17. H. Dogh oenen Pontanus leert in fijne geschippen over de Landebevrijginghen, en verfaemelingh van antwoor-
den,

de Geestelijkheyt, fijn geweeft tweederhands Staeten van menschen, Opperhoof-
den en gemeente. Als ik Opperhoofden seghe, vertaet ik niet de gene die elk
alleen oover een geheele natie heerchten: want deel Opperhoofden waeren de
Koninghen of de Veldtooverften selve, van welke wy tot nogh toe gesproken
hebben: maer die gene, die elk eenigh gedeelte van de natie onder hun bhefier
hadden, welker gedeelten groot synde kreyften, en de kleydere vlekken ge-
noemt wierden, Van deel spreekt Cæfar aldus: Sy en hebben geenen algemee-
nen Opperbevelhebber: maer de Opperhoofden der Landschappen en kreyften doen
reght onder den baeren, en minderen de geschippen. 2 Tacitus seght, dat de felsfde
Opperhoofden reght doen in de kreyften en vlekken. En dat deel Opperhoofden
pleeghen gekooren te worden leert ons van gelijken Tacitus: Ook worden in de
selfde vergaerderingen gekooren d'Opperhoofden: maer soo, dat allermeeuw wierdt
aght genoomen op de eedeldom: want wylsfeekenden aedel, seght hy, of groot
verdiensten der voorouderen verheffen zelfs jongelinghen tot de weerdigheid van
Opperhoofdt. Waer uyt ik meen gesprootten te fijn, dat de rechtsgbeiden oover
kreyften en vlekken langhen tijdt in eedele huften achter den anderen geduert
hebbende, ten laetften genooghsamen eerfelijk fijn geworden. Wehalven deel
Opperhoofden in weerdigheid van afkoomft en bedieninghe de selfde fijn, die
men naederhandt den naam van Baroener en Eedellieden heeft gegeeven. En
voorwaer de regeringhe der Republike was hen soo niet oovergegeeven, dat,
gelijk by de Gaulen ten tijde van Cæfar, het gemeene volk voor flaeven wierdt
gehouden: maer yder Opperhoofdt waeren, volghens het verhael van 3 Tacitus,
toegvoeget hondert uyt de gemeente, te gelijk tot raedt en achtbaarheyt. Dit
fijn de magistraten, welke 4 Cæfar seght dat gemaeltig met de Opper-
hoofden de landeryen verdeelt hebben. Wehalven de Landtschappen selve van
yder heerschappy gereegerd wierden, ten deele door de Opperhoofden, ten deele
door gekooorency uyt de gemeente. Dogh de selfde die elk de deelen regreerden,
aan de gemaeltigheyt stont de regeringhe van 't geheele lighaem. 5 Tacitus seght:
over de mindere faeken beraedtslaeghen de Opperhoofden, over de grooten alle: soo
noghtans dat ook de dinghen, welke faen aan't oordeel der gemeente, by de Opper-
hoofden afgehandelt worden. Hy seght dat by de Duytichen is geweeft een tweed-
erhande vergaerderinghe. Een mindere, waer in op de daeghelijxe faeken, en
die dikwils voorquesemen, wierdtorde gefeelt: dat die bietae heeft uyt de Opper-
hoofden alleen. Een grootere, aan welke font de hoogfte mooghheet der
faeken: en dat die te fienem quam uyt byde de Staeten. Want dat hy seght
alle, is niet soo te verftaan, als of elk hooft voor hooft, gelijk men in de 6 vergaer-
deringh der Romeynen was gewoon, daer in vergaerderde, sulx dat te alle
huys en hof verlieten: want dit was te eenemaal onmoogelijk onder een groot volk,
gelijk infonderheit waeren de Batavieren, waer in 6 Plinius feeven natien telt,
aementeelk de Batavieren, alsoo eygentlijk genoemt, de Kennerlanders, de
kleyne

1. In fijn vi. B. van den Gallifchen oorloogh.
2. Van de seeden der Duytchen.
3. Van de seeden der Duytchen.
5. Van de seeden der Duytchen.
6. By Comitia.
6. In fijn iv. B. xvi. H. In den Rhijn selve, seght hy, omtrent honderdtweyent schreeden in de
lenghe, seght het feer beroeme eylandt der Batavie-
ren, en der Kennerlanders, en andere der Vri-
fen, Caubhen, Frifadonen, Sturien, en Maasfachen,
welke leggen gefleyck tuschen de Wael en het Plie.
Dus worden genoemt de uyntwaeteringen, in welke
den Rhijn uygetraft synde, feght ten Noorden ver-
spreidt in meeren, ten Wijlen in de Maasbroom, &c. Van welke volken men moet naen oenen Pontanus in zijn Landebevrijginghen. Cluverius door een wondere herkloppinghe hervormt deze plaats ute syf eyghen vermaet, dat vry te fleit is, en leeft: En andere der Groote Vrieten, der kley-
Van de oudtheit

kleynie Vrieffen, de Friesabonen, de kleynie Cauchens, de Tufiers, en de Marfяctens. Maar alle worden genoemt de vergaedingh selve, tot welcke uyt elk Landtichap, en uytalle faect bequaeme mannen wierden gefonden. Tacitus welts leght dit uyt, als hy, sprechende van de Semnones, segt, dat alle de volken van een afkomst door afgefonde vergaerdere op gefette tijden in een boeck, gebylicht door voorwikkinn- gen bunen waederen en een oude godtswyght. En van de Duytscben in 't algemene, dat se, ten sy't yets onvoorsien en seeblyck was voorgevallen, verga- deren op seeckere daegen, dae nae: dit is een gebrek bunner vryheyt, dat se niet te gelijk, nogh des gelaf fijnde, vergaerden; maer daer worden twee en drie dae- ghen door 't draelen der byenoomende doorgebracht. Derhalven heeft een deel vergaereinirg der bye Staeten gcfaten de hoogheste Mouphenheit. Waarom ook geoorloft is geweekt voor de vergaerdinghe te beschuldigen, of van lijf ter dood te eyschen. Ook wierden in die zelfde vergaerdinghen verkooren de Opper- hoofden, en de hondert mannen yder van hem uyt de gemeente toegevoeght, waer van wy gefprooken hebben. De Koninghen felse en de Opperehoofden, wierden in deel vergaerdingh gehoort, als hier vooren gesegt is, meer met gesag om te raeden, als met maght om te gebieden. En alhoewel 't genee allen de Duyt- schen gemeen was, by gevolgh noodwendigh ook den Batavieren moest aengen: noghsans leert ons de historie van Civilis, dat deel diezelf regeringshe, waer van wy despreken, ook onder de Batavieren in gebruyk geweekt is. Want hy, op dat den oorloog teeghen den overlaf der Romeyken behoorlijcker iiije wisde beeffloot, heeft teer vergaerdingh beroepen de voortoerfeelije van de natie, en de wakkerste onder 't gemeen: alwaer klaere blijken lijn van beyde de Staeten. Derhalven is taelijck, dat de Batavieren fijn gediend hebben van de regeringhe der Voortoerseelijken, daer by nohtans gevoeght het Vorftendom, 't sy dan onder de gederighe naam van Koningh, oft voor een tijd onder de benaemingh van Veldtooverften. Dat de voortoerseelijcke felve fijn geweekt van twee faeten: de Grooten, die en de Aenfienelijxte en Opperehoofden genoemt wierden; en de gekeoorene uyt de gemeente: die dat alle in een vergaerdingh t'afamen gevoeght de hoogheste maght der gemeene faecte hadden. Dat daerenbooven, dwijl die vergaerdingh felden by een quam, de mindere faecten wierden afgedaan door den Koningh, op het oordeel der Grooten: dogh dat de regeringhe der befondere deelen is geweckt, soo by elk der Grooten in 't befonder, die reghtegebiedt hadden, als by de magiftraeten, gekeooren uyt de tweede faect. Welke oovereenstem- mingh wonderlijck voorwaer uytdrukt, de Republijck die van Plato soo hoogt geprecieert wordt, welke de voortoerseelijcke beltieren met toestemmingh der ge- meente. Dit nohtans moet hiër hy gevoeght worden, dat de Batavieren in eene faecte van d'andere Duytscben schijnen te verschillen; naamlyck dat de Duyt- scben, fonder eenighe belootte fteeden, alleen vlekken en dorpen bewoonden; daer in teegendeel waerlijckhj is, dat de Batavieren, van ftonden an, soo heeft te figh op't eylandt nederflegehen, fteeden gebouw het hebben, om dat s' niet,
DER BATAVISCHE REPUBLIEK

1. In fijn 1e Jaerb. aRheeuen, Wageninghen, Aerhem.


Colonia Trajana

Burgingino V. Lauri

Arenatio VI. Nigrupulo. V.

Noviomagi X. Albrinius. II.

Castra Herculis VIII. Matriolone. V.

Carvone XIII. Praetorium Agrippine III.

Levesano VIII. Lugduno.

De tweede wegh door de linker fijde van 't eyland.

Colonia Trajana

Burgingino V. Tablis XII.

Arenatio VI. Flaminio XVII.

Noviomagi X. Furo Adriani XIII.

Ad Duodecimum XVIII. Lugduno.

Grinibus, VI.

Merk hier aen, dat Grinnes is op de linker fijde van de wegh, en Reuen heedenfaegehs op de reghter fijde van het eyland. Weshalven ik my volkoome- men verheesert houde, dat'ret yets anders moet schaylen in die Grinnes van Tacitus. Maar 't is hier de plaat niet om dat oonderfoeken. Laet ons voortgaen.

C. aen
Van de Oudtheit

Aen vaft sijn, de sorghe van de Republyk aen de voorverhaelde magistraetene geerne hebben oovergelaten.

III. Hoofdstuk.

Hoedaenigh de Republyk der Batavieren sy geweest ten tijde als het Roomse rijk in sijn luyfter was.

Us hebben wy 't weefen van de Batavysche Republyk, fooaenigh die geweest is ten tijde als de natie eerst haer begin genoemen heeft. Maer dewijl de grootheit der Roomse moogenheit de meesthe volken soo verre heeft onderdrukt, dat sy van vrye flededen en Republyken haere eygene Provintien maekte, en Koninghen selve, gelijk hy seght, tot werktyghen der flaevrye gehadt hebbe; zal yemand mooghelijck denken, dat ook de Batavieren onder deelde gemeeche heeren hebben myughen, infs onderheid als hy by 't Tacitus syll lefen, dat de Batavieren ute de Landen der Caetten sijn oovergegaen in die plaatfen, om aldaer een gedeelte des Roomscchen rijx te worden. Maer hoe dit te verloft sy, verklaren de woorden des selven schrijvers een weynigh daer nae volgende, als hy seght dat de Mattiaken, naebuerten der Batavieren, sijn onder de selfde geldenlicheid; welk woordt niet op een onderdaen, maer op een vriendt past, en beteekent dat niet de heerschappy, maer de eerbiedigheid ten rijke, dus verre sijn uyttegret tead. 't Is bekent, dat 'er sijn twee soorten van verbonden, een gelijk en een ongelijk: een ongelijk, wanneer het eene volk sijn onderwerpt het gebiedt des anderen: een gelijk, wanneer byde de volken yder by haer recht blijven. Hier teeghen doet niet, dat het eene volk dylk wil veel maghigheer is als het ander, soo sy maer in gelijk recht gefelt worden: alhoewel meerendeels gebeurt, dat de minst vermooghende, selfs als 'er een gelijk verbonden is, den magthigher vrywillig seckere eerbiedigheid en gildenlicheid bewijft. En dus moet men geloooven, dat de Batavieren eerbiedigh ten Roomscchen rijke, doog niet de heerschappy der Romeynen sijn onderworpen geweest. Dit bewijft het woordt bondtgenootschap, 't welk Tacitus gebruyckt in de gefeyde plaatse, en die selfs eerlijk: wat hy seght: Sy behouden nogh de eere en het merkteeken der oude bondtgenootschap. Want bondtgenootschap beteekent een gelijkenheid van recht, infs onderheid wanneer 'er 't woordt van eere wordt bygedaen, 't welk niet en kan plaets hebben in een volk, dat sijn het ander volk door oovergaewe, of een ongelijk verbondt onderworpt. En veel klaerder spreekt de selfde Tacitus van de Batavieren elders: En sudder door de moogenheit der Romeynen en bondtgenootschap met hun geweldigheer geleeften te sijn. Want dewijl veeltijds tuschen ongelijke geen waere bondtgenootschap blijft, maer veel eer, gelijk de fabel seght, eene die de leeu maekte, welke alles nae die kant ooverbrenght, daer de meestel maght is, soo beteekent hy uytdukkelyck, dat de Batavieren door een ingeboore wooromheid en trouwe dit verkreeghen hadden, dat sye bondtgenootschap, dat is, een gelijkenheid van recht, niet met den naem, maer met de daedt selve behielden. 't Selfde is nogh hier uyt te befluyten. De volken die den Romeynen onderworpen waren betoonden hunne onderdaenigheid door drie teeken: door hunne onderwerppinghen de beveelen der Roomse magistraeten: door schattinghen; door rollen. De Roomse magistraeten belanghende, die sijn nimmer geweest in't eylandt der Batavieren. Waerom ook Civilis in de reeden aan sijn Landstacten seght, dat 'er nimmer eenigh Luytenant Generael tot de Batavieren quam: maer sy selve betelden hunne Republyk, volghens hunne eyghene werten, en door hunne eyghene magistraeten. Welhalvenf sy ook nimmer onder d'ooverheerde Landtschappen gereeckt worden: maer dylkils leeft men by 1. Van de feeden der Duyschen. 2. In 't Iv. B. Syjner Historien.
DER BATAVISCHE REPUBLYKE.

Tacitus, de natie der Batavieren, de Vergadering der Batavieren, de burgerlijk der Batavieren: met welke woorden hy niet anders te verstaan geeft, dan 't gheen wy heedenladschgs een vrye Republyck noemen, gelijck Cæsar de burgerschapel der Swifters feght, dat is de Republyck. Wat wijders aangaat de schattinghen en tollen, waer van by naer geene natie vry geweeft is, ook zelfs niet die anderslants, als door een weldaet van 't Roomsehevolk, volghens hunne eyghene wetten leefden, de Batavieren betaelden noog het een noog het ander. 2 Tacitus: Sy worden nogh veraghtelijk gefoet door schattinghen, nogh gekneuvelt door paghters. En ftrax daer aen feght hy, dat se waren ontslaghen van laften ende contributien. 3 Civilis in fijne reeden aen de Gallen noemt de Batavieren vry van schattinghen. En de 4 Batavieren van figh felven: dat hen geen schattinghen opgeleght wierden. Welke dooverighe punten des verbonds geweeft fijn soude men vriughe loos onderfoeken; dan alleen dat waerlichynig is, dat de Batavieren en de Romeynen onderlingh verdrag gemacht hebben van elkander met hulftroepen by te springhen. Gemerkt en de Batavieren, die daeghelijck met hunne naeberen oover de grenfen in gelchil waeren, minder hadden te vreeen, indien se fteunen moghen op de Roomse moogenheid: en de Romeynen faeghen, dat se teeghen de Belghen, Duytscben, Britten en eyndelijck door de geheele weerdelt, grooten dienst van de Batavieren hadden te verwagon, als die van alle volken daer omtrent de uyfteeckhen in dapperheid waeren, en dar beneevens in volk te voet en te peerde en te waeter even uyttnejene, en bequaem tot alle foort van oorloogh. Derhalven gelijck heedenladschgs de Swifters aen de meeste Koninghen volk verschaffen, soo ook looverden de Batavieren toen ter tijdj ruytvervaenen en regementen aen den Romeynen, welke volghens d'onde insettinghe, feght Tacitus, door de voornaemstede eedelen onder de Landsfaeten geregerte wierden. Boovendien is ook dit een groot en in het Roomse fijk feldfjaem teeken van gelijkheit geweeft, dat de Batavieren felve hoofden fteelen oover hunne hulftroepen, dief fone, en niet die van de Romeynen ontfinghen. Dit is, 't welk 6 Tacitus feght, dat de Batavieren alleen mannen en waepenen aen het rijk verschap hebben. En elders: 'Dat se alleelijck gebouden wierden tot een toevlught, om 'er figh in welfslaeghen wante dienen, en als geweer en waepenen bewaert tot oorloogh. Behalven 't gebruik van hulftroepen genooten de Romeynen uyt de vriendfchap der Batavieren nogh een ander voordeel, dat in figh felven seer groot was, te weeten, het gebruik van hen eylandt, alwaer se niet alleen eenighe belettinghen hadden, maer ook een vloot op de kust hielden, en alles veerdigh 't gheen kon dienen, om den oorloogh in Duytscheyland of Brittannien oover te brengen. 't Is buyten alle twijfel, dat Julius Cæsar, d'eerste onder de Romeynen die in deefse geweit het oorvergekoomen, ook d'eerste geweit is, die met de Batavieren bondgenootschap heeft gemaakt: want en hy seften gewaeght van 't eylandt der Batavieren; en toont dat hy gekoemmen is ter plaatsse aen Rhijn en Maase in elkander loopen; en dat hy in fijn leegsher Bataviere tot hulftroepen gehadt hebbe, wordt duydelijck 9 by Lucanus uytgedrukt.

1. In 't iv. en v. B. der Historien.
3. In 't tii. B. der Historien.
4. In 't iv. B. der Historien.
5. In 't iv. B. der Historien.
6. In 't veldse Boek.
7. Van de feeden der Duyschey.
8. In 't iv. B. van den Gillichey oorloogh.

Cij

1 Hy
VAN DE OUDTHEIT


2. Hy sylfs schrijf, dat by hym geweckt sijn Duytsche ruyters, daer nae ook eenigh ligtgewaepent voetvolk, die of sylfs Batavieren, of immers daer onder geweckt sijn, insonderheyt om dat het ooverighe Duyschlandt den Romeynen vyant was: en Caef s schrijft, dat hy die ruyteren en voetkneghen hadden opontbooden 5uyt de Republijken, welke hy sylfs hadden in vreede gebraght. Defe seyn'ts, door welker dapperheit voornaementeelyk Orosius schrijft dat Gallien door Caesar oover- wonnen. Defe, welker indruk de Gaulen voor Noyon niet hebben kunnen weederstaen. Hier door is 't, dat Civilis roeemd, dat die van Borganje en van Auvergne door de Batavische ruyters sijn ooverreent geweckt. Defe hebben de Gaulen, toene Caesar op de greven van Langres aanviielen, afgeweeken. Defe hebben tweemael den vyandt by Aulfois in een veldslagh ooverwonnen. Door de dapperheit van defe sijn die van Beauvois op de vlught gedreeven. Dat daer nae de Pharafiische seeghe van geenen anderen haer begin soude neamen hadden en Caesar voorveght, en d'uytkoomst geleert, volghens 't getuyghenis van Florus en Dion. De seldse Batavische ruyters, tien het eyghen is met hunne peerden rivieren te doorwaeden, hebben Ptolemeus en d'Alexandrynhers, die op Caes waren aengevalen, op de vlught geflagaeh. En de Keyfer Augustus door defe uytstekende proefstukken van trouwe en dapperheit bewoogh, heeft, gelijk heedenfdaeghs de meeste Koningheen de Switseren gebruiken, ook Batavieren tot syne lijfswachten genoomen: 't welk ook naederhandt de Keyfers naefaeten in 't Roomfche rijk gevolgh hebben. Hier van gewaeghen Dion, Suetonius, Tacitus en andere. Onder Tiberius is Germanicus, soo door de goede gelegenheyt van 't eilandt, als door de dapperheit der Batavieren, gelijk door 't voorbeelct van den Veldtooverste Caroivalda klaerlijk wordt beweefen, grootelych gedient geweekt. Onder de regeringhe van Claudius, toen Plautius in Britanlenn was ge- foned, is een grootgedeelte van dat eilandt t'ondergebraght, door den uytsteken- den, en, gelijk Dion gebruyght, 't eenemaal wonderlijken dienst der Batavieren. We- derom onder Nero, toen Suetonius Paulinus Landtvooght van Britanlenn was; is aldaer door nieuwe proefstukken de glory der Batavieren vermeerderd. Weynigh tijdts daer nae sijn gevolgh de inlandfchhe oorloighen der Romeynen, welker ge- val en ongeval ten meerendeelte aan de Batavieren heeft gehangh. Defe hebben Galba verheeven, en daer nae Vetillius. De Roomfche legioenen slfse noemten hen de sterkste leeden van hun leechger, de allerdapperste mannen, oon krijgslui- den, ooverwinaers in soo veele oorloghen. 7 Tacitus teght, dat de regementen der Batavieren, naer dat se sigf gevoeght hadden of meé of teeghen, groot gezicht hybraghten. Dit was de reeden, waerm de 8 soldaten van Vetillius Julius Civi-
DER BATAVISCHE REPUBLYKE.

lis niet hebben darren om 't leeven brengen, om niet door de straf van een man, soo magnigheid onder de Batavieren, die dappere natie van vrye te verweeren. En Martialis van een Batavier: De vader vreeft dit weefen. Nacdemael dan blijkt, dat de weldaden der Batavieren, bewezen aan den Keyster, bewezen aan het Roomsch rijk, soo groot waeren, soo groot het gebyruk hunnes cylandts, soo groot de dapperheid en achtbaerheit hunner hulptroepen, fij sigh niemandt moeten verwonderen, dat de Batavieren hondert en twintigh jaeren langh (want soo veel telt men 'er van Julius Caesar af tot op den Keyster Vepfanius) in hunne eere, en in het volle recht hunnes bondtgenootschaps fijn gebleeven. Maer wanneer nu de Romeynen de hulptroepen veranderen in een preiflingh en een noodtwervingh, en deelw vervingh fels deeden niet alleen met groote gierighet, maer die, 't geen geensints vrygeboore luyden ftoont te verdraegh, boovendien verwaarden met den schandelijken hoon van vrouwenkracht, hebben de Batavieren gedaen, 't geen dappere mannen pafte, en de waepenen opgenomen; om daer door en hunne vryeheit en hunne eerbaerheit te handthaeven. 2 Civilis toont hier van de oorfaeken, en fegt, dat se nu niet langhe, gelijk eertijds wierden gebonden voor bondtgenooten, maer als slaeven. Dat de derhalven regtveerdelijk de waepenen teeghen d'algemeene dwingelanden hadden opgenomen. Dat de vryeheit van natuur e ook felse de stemme dieren was gegeeven. Uyt de historie van dien oorloogh blijkt, hoe groot in de Batavieren fy geweef de liefde tot handthaewing hunner vryeheit, voor welke se figh niet ontsien hebben 't geweldt der Romeynen en vijfzintien legioenen, die rondom hen leaghen verfpreit, figh selven op den hals te haelen. Derhalven fijn de Romeynen verdreeven uyt het cylandt der Batavieren: fy selve worden door gantsch Duyschland en Gallien met groote achtbaerheit geroemt als auhteers der vryeheit. Ook flaet dit in deelen oorloogh aen te merken; toen de Gaulen gefaemenderhahd de waepenen hadden opgenomen, en ook fels de Roomsch legioenen den eedt hadden afgenomen. 3 Civilis noth figh selven, noog eenighen Batavier aan den eedt van de Gaulen heeft verpligt; om gheen andere reeden, als om dat het onbetaemlijk was, dat een vry volk, en 't welk voor de vryeheit vroeg, eenighen eedt aan anderen deede. Welke d'uytkoomst fy geweef van dien oorloogh, dien de Batavieren, op 't besluyt der beyde Staeten, onder 't beleid van Civilis, teeghen d'onregtveerdigh dwingelanden der Romeynen hebben aengevagen, kan niet klaer gefleght worden, om dat ons dien aengaende de historie van Tacitus ontbreeckt. Maer dewij Tacitus fegt, dat Civilis vergiffenis en den Batavieren vreeft van Cerialis is aengebooden, en de Joodse Josephus schrijft, dat deelen oorloogh door vreede geyndight is, kan ik niet twijfelen of de Batavieren fijn herstelt in hunnen eereften van bondgenootschap: en dese meer, om dat Tacitus, schrijvende van de feeden der Duytfechen, onder het tweede borgemeefterschap van Trajanus, fegt, dat de Batavieren blijven in hunne uyt en het merkteeken der oude bondgenootschap: en in 't gheen er volght toont by klaer genoegh, dat fels ook nae dien oorloogh nogh met schattinghen nogh met tollen fijn belaft geweef: maer dat fels by haer recht gebleeven fijn, alleen met die voorwaerde, dat se den Romeynen hulptroepen fouden toefenden. En fels nu al te vooren, onder de reergeringe van Domitianus, had 4 Agricola, geholpen door de Batavieren, feer groote faeken in Britannien uytgergehen. Toen ook 5 Adrianus figh by den Donau had neederfleagen, is den dienst der Batavische soldaeten grootgeweef. Dat de Batavieren nae dien tijdens niet alleen in hun regt niet fijn vermee-
VAAN DE OUDTHEIT

dert geworden; maer hen boovendien nogh eenighe meerdereere is toegekeoomen, getuighen 1 d'opkriptien, die onder ons gevonden sijn, welker eenighe de tijden van Severus, andere die van Antoninus en Geta uyttwijfen. Want deefè noemen de natie der Batavieren, en de Batavische burghers, nu niet bondtgenooten, gelijck fe tot nogh toe genoemt waeren, maer broeders en vrienden, foo van het volk als van het riëk van Rome. Uyt welke benaemingse, als secker schrijver in sijn lofreed ren getuygh, blijkt een gemeenschap en een gelijkheid in weerdigh. Nae deefè tijden sijn de Franken om den Rhijn begonen bekent te worden, teeghen welke de Batavieren en de Romeynen geduerigh geoorloght hebben. Dikwils sijn de Franken gevallen in het cylandt der Batavieren, dikwils sijn fe te rugh gedreven. En eyndelijk, onder de reigerin van Contaffius, als de Franken, by sijn hebbende de Alamannen en Saxen hunne bondtgenooten, ooverwinnaers sijn, wijdet enijt door de Landen uwierden, heeft Julianus door een swaere flagh by Striesburgh hen in toom gehouden, welkers voornaemste seeghe 2 Ammianus schrijft, dat men ten grooten deel de dapperheit der Batavieren hadt dank te ween: want dat de Roomische ruytery nu rect was op de vlugt gelaeghen, en de vyanden begonen hadden met den deeghen in de vuylt door 't schieltdak der voetkneghten heen te breeken, toen de Batavieren hen die 't quaedt hadden quaemen onderneelen, een vervaarlijkhe troep, als de eyggen woorden van Ammianus luyden, en sels met hunne Koninghen: waer uyt is af te neemen, dat in die tijde nogh de selfde Republiek der Batavieren, die van ouden tijde was geweest, onder hen gebleeven is, behalven dat fe, om de geduerighe ooorloghen, meer het doorgaende gebiedt der Koninghen, dan het buyten gewoon bevel der Veldtooverften gebruykt hebben. En dat de Romeynen, infonderheid toen het riëk aan 't twakken was, hunne kloekfte bondtgenooten, niets in hun recht verkort hebben, in een sacc die de reeden sels genoegh bewijst. Wijders faet 'er niet te twijfelen, of de vinnighe ooorloghen met de Franken, die, federte de heerschappy van Valerianus tot op de reigerin van Julianus, omtrent hondert jaeren achter den anderen hebben geduuet, hebben de Batavieren van volk geweldigh uytgeput. Dus is 't gebeurt, dat eerst de Salii, een feer beroemde natie der Franken, een gedeelte van het cylandt, ik oordeel 't gheen allernaest aan Ooverystel grent, hebben ingenomen, en 't selve met goede wilde en der Romeynen en der Batavieren hebben ingehouden: welke als de Quaden, een Saxischen landraert, voor hadden uyt hunne woonplaetten te verdrijven, heeft Julianus, nac dat hy eerst de Salii sijn nieuwe vrienden met de waepenen hadde beschermt, de vrede eyndelijk soo geemaakt, dat te gelyk de Quaden met de Saliers, deefè in dapperheit de aenfiende, lijxtje der Franken, gene der Saxen, in het lighaen en den naem der Batavieren fouden ingelijft worden. Weffhalen hy ook hulplegioen uyt de Quaden, Saliers en Batavieren heeft geworven, welke den naem van Batavieren hebben behouden, gelijkt uyt Zofimus blijkt. Waer uyt te sien is, dat de Batavieren, vermeerderd door den aenwas van andere volken, onvermindert by de reghten hun-

1. Deefè kan den weettiughen leefter vinden in de Regiltes der Batavische oudtheiden.
DER BATAVISCHE REPUBLYEKE.

ner vryheid fijn gebleeven. Dogh infonderheit hebben de waepenen der Batavieren, omtrent deffe tijden, de fêke der Romeynen, in Britannien in groot gevaer staende, onderfut; door welker hulpe de fladt Londen is hernoomen, en tot Landtvooght van Britannien gefelt Civilis, die een Batavier van Koninglijken bloede geweest is, als, mijns bedunkens, de naam elve, akoomtigh van dien beroemden Veldtooverste ten tijde van Vespasianus, genoeghsaem meede brenght.

IV. HOOFSTUK.

Hoedaenigh de Republik der Batavieren sy geweest nae 't vervallen van 't Room-sche Rijk.

An dees tijdt af tot op d'eerste instellinghe der Graeven, geduerende omtrent vijfhonderd jaeren, ontbreeken ons de Historien grootelijx. Dat middelertijd de Saxen, Wilten, Slaven, daer nae de Noormannen en Deenen, door in-vallen en strooperyen, alles beschaedight en bedorven hebben, dat in tegengendel de Batavieren, met fîgh felven en het hunne te verdaegdhgen, in 't midden van meenhvuldighe verliefen, in dapperheit hebben toegenoem, is fêker genoegh, 't ooverighe in diepe duyfcherheit bedolven. Hier begint ook de naam te veranderen. Want de benamingh van Batavier of * Batau binnen het boovengedeelte van het eylandt beloofen fijnde, heeft men de Batavieren, die neederwaerderge- fecten waeren, begonnen Vriezen te noemen: 't gheen geensints wonder is, dewijl nu al ten tijde van Plinius i een gedeelte der Batavieren Kleyne Vriezen en Friiba- bones genoemt wierden. En de oude opschriften doen zien, dat onder de Batavieren, lijfwaghten der Keyseren, Frii- bones geweest fijn. Wijders heeft men behaeghen geschepht in den naem van Vriezen, of om dat die in onfe taele speelt op den naem van vryheid, of om dat de Vriezen, omringt met ongenaekbaere meeren en moerassen, en daer door onverwinnelijk, ook alle d'andere Batavieren, die in oopene plaetsen woonden, 'teenen toevlught teeghen 't invallen der Barba- ren gedient hebben. Immers men vil vinden dat de eerste Graeven, eer nogh den naem van Hollanders was doorgedronghen, niet anders als Vriezen fijn ge- noemt geweest. En gelijk Tacitus eertijds van Koninghen en Veldtooversten,

1. 't Is de pijne weerd Ammianus Marcellinus, uyt wien deef scoonden fijn genoemmen, fêls te hooren. Dees dan in fijn xxvii.B. onder Valen- tinianus, schrift van deef fêke alds: Als de Ba- tavieren waeren gekoennen en de Herulis, de Jovii en de Vioores, troepen die op hunne krachtgen ver- trouwen, uitgetrokken fijnde, en trekgende op Luni- diniun, een oude fladt, wêleke de nachtmoleninghen Augusa genoemt hebben, is hy, nae de fijne in veele partyen verdeelt te hebben, op syvants troepen, die door 't landt liepen Stevenson, aengelckent. 't Gheen eer in ofsen auteur volghte van Civilis, landvooght aan Brittaniun, dat heef Ammianus ook geschre- ven, maar voeght 'er niet hy, dat hy een Batavier geweest is; en dat hy van dien Claudius Civilis, foa vaek by Tacitus gegeeven, ghijn genoemt te fijn, moeten we schuldhg fijn aan een Grootman, wiens naam verdienct heeft, dat hy vereeuwight worde.

2. Regina Aby van Pruyn in fijn Tijdtreekeningh op 't jaar 865. De Keifer is gekoome voor Nye- meeghen in de Badua. (of Batta, als de handskrif- ten hebben) En op 't jaar 885. De stroemen van den Rhijn met de Wael, omvanght door haren kalck de Provincie Batta. Op de fêlde plaatse: de Noor- mannen die in Batta gevonden fijn. Aimonius in 't begin van de Hilifoie der Franken, en andere.


4. Jae ook Vriezen, Frieeo, en Frieevones: d'Opyschift heeft ge in 't regtuer de Batavische oudeheeden.

5. Die feer neerstigh schryver der Vlaemsche fêeken Jacobus Meyerus, die de oantule en bette tijdt- reekinghen van 't Klooster van S. Bavo te Gent en andere gebrukhe heeft, in 't faemtenfellen van fijnje jaerboeken: Dierendijk, fêpt hy, genaamt de Vriezen, een feer dapper man, gekooren fijnde tot eerste Graef in 't jaar 863.
en Ammianus 1 weynigh voor dese tijden van Koninghen der Batavieren gewaghe maekt, soo ook noemen de 2 allerdoutste schrijvers der Frankische en Duutische historie, in dese-selde tijden, Koninghen der Vriesen, die teeghen de Franken swere laeghen gedaen hebben: en onder anderen is beroemt den naem van Radtboordt, wiens hof op 't kafteel van Medenblik getoont wordt. Dogh nae de Koninghen fal men weederom vinden Veldtooverliten, met uytgedrukte naemen. Deze sijn te ook Potefaters, dat is, Moogentheeden, genoemt worden. Dogh wonder is 't gheen men by 3 Procopius leeft, dat in den Ocean, omtrent d'uytwaeteringhen van den Rhijn, is het eylandt Britten, geleegen teeghen oover Britannien, en bewoonde van drie natien, genoemt Brittons, Engelschen en Vriese: dat uyt dese jaarlijx veele menschen waeren verhuyft nae d'onbewoonde landen der Franken, daer fe op het eylandt geen reght ter weerd hadden, als 't welk door sijn eygenh Koninghen werd geregheert, 't selfde noghtans voor het haere wilden gehouden hebben: en ooverfulx den Koningh der Franken in een gegecentschap, 't welk hy nae Konstantinopolen aan den Keyser Justinianus hadt gefonden, te gelijk gefonden hadden eenighe luyden uyt dat eylandt, om daer door eenighfijns sijn heerchemheffy opver om dat eylandt aen te wijfen. Dat dit Brittia is geweest of Batavia, of immers eenighe gedaen desfels aan sijn geleegen, kan met waerchijnelijke reedenen gefeget worden: dewijl 'er en geen ander eylandt in den Ocean en de uytwaeteringhen des Rhijns is, en het vaat is, dat op de Batavische ftrant sely, aan de middelste uytwaeteringh des Rhijns, een kafteel geweest is, en genoemt 4 het huys te Britten, waer van nogh heedenfdaeghe eenighe ooverblijffelen gefien worden. En niet nieuw is 't, dat van het huys het eylandt, of van het eylandt 't huys sijn benaemign heeft gekreegen; gelijk by ons het Vlie van oudts en de rivier, en de kafteel en het eylandt dien naam gehadt heeft. 'tWelk soo sijnde, hebben, behalven de ingeboorne, die wy reets gefeget hebben Vriesen genoemt te sijn, twee uytlandtsche natien dit eylandt bewoont, naemtelyk d'Engelsche, eenen ouden Duuttschen landtaert, en de Britten, die, gedwon- ghen mooghelijk of door den ooverlaft van die van Poetou of der Noormannen, hun vaderlandt verlaetende, veylijgher berghplaets gefeget hebben. Seeker 'tis buy- ten twijfel, dat d'Engelsche gedaendtelyk met de Saxen de kuf te Noorden naeiu aan de Batavieren bewoont hebben, van daer op verscheeyde tijden nae Britannien sijn oovergevaeren. Ook is bekent, dat Willeboord naederhandt uyt Engelandt oovergekoomen is, en one voorrouderen de waerheit der Christeelyche Gods- dienst heeft verkondight, in geen andere taet als de Engelsche toen ter tijd ge- bruykten. Van gelijken is niet buyten schijn van waerheit, dat de Brittions, ge- lijk in de feeken van Vrankrijk, nu Needer Britannien genoemt, soo ook in dese one moeraffen eenen toevlugt hebben gehad. En dat de Franken wel ge- staen hebben nae de glory van dus verre hun rijk uytgebreidt te hebben, dan voor de reft oover 't eylandt niet geheerfht hebben, of immers niet beneedden Uitrecht, uytterf pael van 't rijk Austrafien, als femmighegeschreeven hebben; dient groot- telijx tot de vryheit der sfe-Batavieren, en is dienvolghende gelooflijck, dat dese van tijdt tot tijdt sijn vermeeneighvuldight voor den aenwas van dese en gene vol- ken: en datse, om die gemeene vreeue der Noormannen, met de Franken bevre- 1. Eens en andermaal in 't aengetrokke xvi. B. Maer die plaet is nogh niet genoegh ondergoht. Immers ik sjen 'er niet door. 2. Regio, Ado, Sigebertus, en Lambertus Aeqarnaburgensis (als moet men noemen den schrij- ver van de Chronicle van Hirsfelt, die gemeen- lijx verkeert Scæänaburgensis genoemt worden. 3. In 't lv. B. der Gothische geschiedenissen. Sien, soo 't luft, oover dese plaet van Procopius nae Philippos Cluerius in sijn oudt Duytschlande 11. B. xxxvi. H. pag.177. 4. Van dit kafteel, gemeenlijk Brittenburgh, en 't huys te Britten genoemt, handelt Junius in sijn Batavia, in een befornder hoofdfiluk: mear hier in heeft die grooteen man een mislyck, dat hy neeet, dat dit kafteel, geleegen aan 't eet, is geweest een Waepnuyhs der Ramseyn. 't Welk wy elders hebben bewezen onwaer te sijn.
Hoedaenigh de Republyck der Batavieren, dat is der Hollanden, sy gemeest ten tije der Graeven.

Achterlaetende 't gheen andere van de inftellinghe des Graeffschaps, op geen anderen grondflagh, dan op losse gerughten, en die selfs spaede hen dan dagh gekoomen, hebben gefchreven, de geschriften ook sigh selven weerderleggende, sal ik alleenlijk leggen 't gheen ter facke dient, en 't gheen ik my door geen ongeronde bewijsreeden verleekert houde waer te fijn. Voor de tijden dan van Niedervrij, die de eerfte der Graeven van Hollandt wordt gereckent, fijn in Hollandt geweest veelhe Opperhoofden, niet oever de geheele natie, maer die elk oover een gedeelte 't gebiedt hadden; hoedaenighie nu al van ouden tijden Caesar en Tacitus befchreven hadden. Deefe opperhoofden wierden met een bezaeninge, die in de Duuytsche wetten dikwils voorkoomt, "Gravii of Graviones", dat is Graeven genoemt; een woord, dat niet anders beteekent dan rehters: waer van daen wy ook als nogh de reghters of schouten der dijken Dijkgraeven noemen. En wel met reeden dus genoemt, om dat het voornaemst punt van het ampt der Opperhoofden was, gelijk we te vooren getoont hebben, reght te doen. Waerom nu deefe Graeven of rehters van hen, die in de verbafterde eeuwe Latijns spraken, "Comites", of metgelsen, genoemt wierden, ten sy miiffchien om datse onder elkander gelijk in woerdigheid waeren, kan ik niet veel reeden fien. Hier van daen is, dat de Landen onder hun rechtsgebiedt, eertijt "Pagii", graeffschappen hebben begonnen genoemt te worden. Dus is in Zeeland van het graeffschap Walcheren: en daer nu Hollandt is, finn Maeslandt, Kennemerlandt en Texel elk graeffschappen op sijgh selven geweest; 't welk de historien en oude befeheyden klaerlijk getuyghen. Dus fijn de voorfaken der Heeren van Waalzaer voor Diederijk Burghgraeven geweest, dat is, rehters van die burght, welke was gekoomen in plaets van de oude staet Lugdunum Batavorum, nu Leyden, vernielt, als geloofelijck is, door de Noormannen, en te gelijk van eenigh omleggendt landt, aan welche heeren, als bewaerders van den Rhijnftroom, ook eenighen tollen betaelt wierden, welke ook tot op dees dagh aan hunne naekoomelinghen blijven. Ten selven tijde waeren ook eenigh steeden in deefe geweeten: en ooverfulx noemt Afcafnaburgenzis Vlaerdinghen en Rijnburgh fcer fterke steeden in Vrielandt; by welke gevoeght kan worden Vroonele, eertijtsh de hoofftadt van het Noor-

1. 't Graeffschap van Hollandt heeft sijn begin genoomen in 't jaer 863. Dus spreken de Historyschrijvers in 't gemeen eenpaenigh. En dit gevoelen heeft langh plaats gehad, toet dat luyden van gefonder oordeel ftaende hielden, dat het had begonnen in 't jaer 813, fijnde geheele vijftigh jaerena nae. Seeker al voor langh heb ik hier in twijfel geftaen. Hoe wel deefe gevoelen, gene tegenspreken, betwille ik nu niet; en de fack is van grooter onderfcho, en van een ander verbandelinge. Ik heb wel fcer veel deeffe dinghen geregelt, maar 't werk is te veel door een verwart, om het hier ont- knoopen.

2. Lambertus Afcafnaburgenis op 't jaer 1048.
der quartier. Niet minder is ook de oudtheit van Dordrecht en Haarlem. Deese voor-
naeme Heeren dan, en de magistraeten dezer steden, stiende dat se den Noorman-
nen hunne vyanden daegelijks op den hals hadden, selvs de wreeker als voor
heen, om dat onsze Batavieren onlangs den Christelijken Godsdiens hadden aenge-
genomen, hebben thunner gemeene behoudens berechtvaeght: niet, als geloo-
felij is, hoe se, gelijkt tot nogh toe, veylighe berghplaets teeghen hun geweldt
en overlast fouden vinden: maer veel eer, hoe se, en voor het teegenwoordighe
en voor 't toekoomende hun vaederlandt van soo wreeke inleegheerens bevrijden
fouden. En stiende dat de heerschappy der Veldtooversten voor een tijdj hun in-
fight niet voldoen konde, heeft men, volghens 't voorbeeldt der voorouderen,
die Koningh, behoudens hunne vrucht, hadden gehadt, geraedten gevonden eenen
Vorst oover 't geheele lighaem van de Republiek te stellen: diene noghtans niet
den naem van Koningh, als de nu by nae niet meer dan in een opperite en on-
bepaele majht gebraucht wierdt, maer den gewoonen en by hen gebruykt
sten naam van Graef, dat is, reghter hebben gegeven: met dit onderlighe of
noghts, dat deesen reghter niet met het byvoeght van eenigh landt, maer eenov-
delij, als fijnde reghter oover de andere reghters, wierdt genoemt. Tot dit ge-
biedt is buyten alle twijfelt gekooren, die in aedel en middelen d'andere opperhoof-
den te booven ginge. 'Dees is geweest 't Diederijk, die in d'oude gedenkschriften
de Vries genoemt wordt. En dat met den naem van Vries beteekent sijn geweest
de Batavieren, geseehten aen de seekuft, hebben we hier te vooren klaerlijk aenge-
weeven: en die plaets van Afcafnaburgenis van de vleyden geeft dit zelfde niet duiyter-
lijk te kennen. Wijders, 't Johan van der Does, Heer van Noordwijk, de vae-
der, een man die, gelijkt in aedel onder den fijnen, soo ook in geleertheit onder
allen bekent is, toont in die schriften, door welke hy sijn vaederlandt door een
eeuwigh weldaad een figh heeft verpligt, klaerlijk, dat deesen Diederijk heeft
ghaadt eenen broeder, met naeme Walgar, en dat de vaeder van den feldsen Wal-
gar en Diederijk is geweest Gerlof, die van 't Regino, een f eer getrouw schrijver
van de facken der Franken, Graef van Vrieslandt wordt genoemt. Diederijk dan
is al te vooren geweest Graef van Hollandt, en eens Graeven soon; maer Graef
van fekere landtweek, dogh niet van de geheele natie, welke weerdigheid hy
eerft, als wel te geloooven faet, is opgedraeghen door de gunst en toegeneegen-
heid der voornaeme Heeren en der fteedelinghen. En dewyl in de Chartres van
Uitrecht wordt gewagh gemaakt van een Landfchap, geleegehen in het Zuyder-
gedeelte, 't Hollandt genoemt, is misschien niet buyten de waerheit, dat dit zelfde
Landfchap is geweest het Graefschap hem van fijne voorouderen aenbeethoven:
welken naam gemaakt is aan 't geheele lighaem van 't gebedt dat den zelf-
den Vorst wastoevertouwt, om de Vriezen, aen dees fijde van 't Vliegeseehen, door
een befondere benamingh van de groote Vriezen, woonende op gene fijde van
't Vlie, ronderfeheyden. Een gedelte noghtans naeckt aen 't Vlie wordt ook noghe hee-
denladders met den ouden naam Westvrielant genoemt, 't welk met Hollandt
een Republiek maekt. Hier meede komt wonder wel over een, 'tgehen de Staa-
ten van Hollandt gefeeght hebben in dat vermaert gefchil, 't welk voor Karel de
V. Keyser en Vorst der Nederlanden, tuffchen hen en de Brabanders betuwit is.
Wanc als de Brabanders bybraghten een voorrechht hen gegunt van Keyser Karel
de IV. dat se neghens buyten hun vaederlandt fouden kunnen voor recht getrok-
ken worden, en daer uyt beweeren, dat het dien van Hollandt niet geoorlof was,

1. Sie de aantschuttingen op 't voorgaende hoofdstuk.
2. Op 't eynde van 't v. B. der Hollandtische
3. In de facken van 't jare 885. en 898.
4. Sie van dit Landfchap inondereht nae Gu-
\[\text{hun}\]
DER BATAVISCHE REPUBLIKE.

hun regt by handtoplegghen teeghen de Brabanders te vervolghen, gelijk de gewoonte in Hollandt was: hebben de Staeten van Hollandt in tegendeel vertoont, en klaerlijk aengeweest, dat het selfde voorrecht in geenen deele raekte: ge- merkt en sy en hunne Graeven van oude tijden af hadden een oppermoogen- heit, die aen niemandt yts verschult was, en allerhande soort van rightsgebiedt; en fulx van die tijdt af, dat Diederick de eerste het landt van Hollandt, dat geenes Koninghs maght was onderworpen, gerukt uyt de handt der Barbaren, weeder ver- ooverd hadt. Dat de selfde Graeven van alle eeuwen af in haer Graeffschap hadden gehadt gelijke maght, als de Keyfer in Duuytschlandt of Italian, nogh dat se ook door eenighen bandt van leen verpligt waeren, 't gheen ook uyt de erffenis der Vrouwen in het Graeffschap kon afgenomen worden, en daer uyt dat de Graeven selve groote gedeelten van hun Graeffschap, naementlijk de herleerlyheeden van Voor- ne, Arkel en Putten aen anderen te leen hadden uytgegeeven, en zelfs tot erfleen, fonder eenighe bewilligingh van uyttheemische moogenheit. En dat nogh veel min de ordonnantien van het Duuytsche rijk, hoe seer ook beschreven in algemeene woorden, oyt in Hollandt waeren afgekondigt, of de selfde ordonnantien in eenighen deele gehoorzaemt. 't Welcke ook beweest met een verfch exempel. Want dat de Duuytschen seer veele ordonnantien hadden gemaakt op 't fulx van erf- fenis fonder uyterfte wille, waer door ook de gewoonten daer teegenstrijdende wie- den afgechaft, in Hollandt echter de erffenissen niemandt volgens ander regt, als volgghens de gewoonte hunner voorouderen, aenquaemst. En dat selfs de facken of der Graeven of der Staeten nimmer by het Duuytsche Kaemergerecht geweest waeren. Als de Staeten van Hollandt deele dinghen bygebragt en beweest hadden, is 't by uytpraech gevonnfft, dat het voorreght dien van Brabandt gegeeven in Hol- landt gheen kracht hadt. Philips van Leyden daer beneeens, die, ten tijde als Willem de eerste van Beyeren Hollandt regreerde, een boek van de Republikg ge- schreven, en sijnen Vorst opgedreeghen heeft, toen hy Hoogheleermeefer der Reght- ten in Vrankrijk was, herhaelt dikmaels in dat boek, 'Dat de Graef van Hollandt Keyser in sijn Graeffschap is. Wy weeten wel, dat de Duuytsche Keyserfs, hoedaenigh yts wy ook van de Franken uyt Procopius hebben bygebracht, sijn gewoorn ge- weest voor te geven en te vorderen, dat soo de Graeven van Hollandt, als ande- re Vorften, ook de Koninghen, hunne Vafallen waeren: 't welk schoon 't hen toegestaen wierdt, fouden daerom de Hollanders niet aafacten vry te sijn, naede- mael, gelijk se Proculus seer wel bewijst, nogh de schuttelinghen laaten vrye luy- den te sijn, om dat se in weerdigheid minder sijn als hunne schutscheeren; nogh een volk daerom min vry is, in welkers verbondt begreepen is, dat se de majesteyt eenes anderen beleefdelijck erkennen fullen, soo het sijn maer eens anders moogenheit niet heeft onderworpen: waer uyt ook de benamingh van vry leen is voortgekoemen.

1. Als in 't jaar 1418. Johan van Beyeren, ge- kooren Bifchof van Luyk, dogh niet willinge in 't Bifdom ingewijdt worden, minhoegt was, dat Harthog Ian van Brabant, man van Vrouw Iako- ba, Hollandt en alle andere goederen fijner gemae- linne bezit, heef hy, naer getrouwt te sijn met Elisabeth, 's Harthoghen fijnebroeder, en na dat hy hadt met Keyser Sigismonde een verbondt ge- maakt, Hollandt, Zeelandt en Henegouwen von hem met weldaedigh regt te befiten ontfanghen: als of die, nae de doodt van Graef Willem fonder manlijkhoir, af 'trijk vervallen waeren. En toen is te gelijk Harthog Ian van Brabant verbooden het beftier der felver landschappen, door brieven gefchreeven tot Conflants den 29 van Lentemaende. Op welke brieven Ian van Beyeren sijn vertrouwende, en in gevolghhe van dien deele van Hollands, Zeelandt en Henegouwen aenhoende, dit antwoordt heeft gekreeghen: Dat deele Lands- schappen nogh een leen van 't rijk waeren, nogh op de mannen alleen verwielen; naede-mael onweerderfrye- kelyk, was bevonden, dat Valtruydt, night van Karel de Groote, Prins van Aufrafis, en ook Richild het Graeffschap Henegouwe; Ada en Margareta' het Graeff- schap van Hollandt, hunne gemaeften ten huurelyck ge- bragt hadden, &c. 't welk dus verhaelt words by Petrus Diuens, in 't xvii. B. fijner Brabantsche facken, dien ik u raede te leeven.

2. Dit vonnis is geweest den 13. van Lente- maende des jare 1549.

3. L. non dubito, ft. de Captivis.

D ij

Maer
Mac evenwel hebben de Graeven zelfs ook die verbintenis van leen, hoedanigheid die fijn mogh, niet erkent, als uyt het rechts geslyede is afteneneen: en blijkt uyt de historie der oorloogh, welke eercere Graeven, en met naene Diederijk de iv. tot handhaving hunner weerdigheid, vry gelukkigh teeghen de Keyfiers gevoert hebben. En genomen eenigh hadden, gedronghen door de noodfælelijkheid der tijden, of bewoogen uyt eyghen inlighthen, sigh den Keyfere onderworpende, hunne beheerming verflog, dit fels noghants, infonderheit gefchiet fijnde buyten bewilligingh der Staeten, heeft nochg het regt der Republieke, nogh der Vorsten hunne naeletter, konnen argher maeken. Immersions seecker genoegh bekent, dat de Vorsten uyt den huyf van Borgenjen en Oostenrijk, waer van het geheughen seeckerder is, den Keyferen voor Hollandt geen manchhaft gedaen hebben. En dat Hollandt de wetten en reghtbanken der Keyfere en het Duytsche rijk, 't welk wel 't voornaemste is, niet is onderworpen, 2 bekennen ook de Duytschen fels. Dewyl dan hier uyt tafeltijk is te sien, dat de oppermoghenheit der Hollanderen eeneenmaal binnen haer felven is geweest, en niet van eenighe andere uytheemsche heerichappy heeft afgehanghen; laet ons nu een tweedt punt ronderfoeken, naemtendelyk wat deel in de Republieck den Vorst, wat deel de Staeten gehad hebben, of welke de maght en het regt dier beyde geweest fy; 't welk we naekeurigh weeten souden, foo de voorwaerden waer op Diederijk 't Graeischap is opgedraeghen waeren te vinden: maer behalven 't gheen te vooren gefegh is, dat men niet dan feer spaede onder de Duytsche volken alle faken soo van befondere, als van den Staet heeft begonnen by geschrift te fletten, is daerenbooven al het geheughen dier tijden, ten fy dan eenighe oorloogh, en andere dinghen dit fluk niet raekende, 'eeneenmaal verlooren. Dan echter alsoo en voor deele tijden den Koninghen der Batavieren niet foo feer een maght is gegeven, al een gefaggh, en fels 3 d'uytheemse schryvers ten tijde onfer Vaderen hebben aangeteekenh naergelaeten, dat de heerichappy der Vorsten in deecke Landen en door wetten bepaelt, en door resolutien der Staeten gemaetight wierht, kan men daer uyt seecker giffingh maaken, dat de reggeeringh der Republieck in de tijden ruschen beyden is geweest even de felsfe, die de van hunne voorouderen ontfanghen, en weederom den naecomaelinghen naergelaeten hadden: insonderheit de wyjl bovwerlijk is te gelooven, dat en de maghtighe steeden, en de ingefettee eedelen aenfienlijk in middelijken, welke wy by toont hebben in die eewe geweest te fijn, uyt hunne gewoone gelijkenheit tot een schieliche ongelijkenheit souden hebben willen vervallen, en een d'andere fijde kennelijk is, dat de grootheet der volgende de Graeven door t'eeneenhchteingh van Vorstendommen, voornaemtelyk onder den huyf van Borgenjen en Oostenrijk, dapper aengewassen fijnde, de vryheit meer af, als toegenomen heeft. Derhalven fijn de voorwaerden der heerichappy geweest voornaemtelyk deecke:

2. Seclanus in den perfoon des Keurvorlten van Trier, Deog ijts niet, wat uyt ons de Nederlanters grootheyt souden aengaan: se fijn t is warren onfer naeberen, maer hebben we ons nogh verbonden, nogh eenighe gemeenschap, en oordedel dat de ordonnan cien van't tij, hen in geenen deele aangen, en brenghen ook nietis op tot den gemeenen dienst, niet meer dan de Engelsche of Schotten.
3. L. Guicciardin infine Befchrijvinghe van Nederland, byteekende van de Staeten: Den Vorst, feght hy, is gewooneken door veelde reedenen en bewij fen tot fijn gevoelen over te brenghen. Want hy en kaen hier niet anders gebruiken dan beweegreedenen, dewyl hy niet teeghen deele, gelijk elders in veelde plaatsen, magh fegghen: Soo Wil 14k, Soo B e v e l 14k. De felsfe, in't Hoofdstuk van de Voorregte van Brabands vergeverighe de Republieck van Nederland enfelschlyde by die van Lacedemonien. Hy heeft geschriftven in 't jaer 1566.

Egeene
DER BATAVISCHE REPUBLIKE.

Eengee Graevinne neeme eenen man ten huwelijck, anders dan op goedtvinden
der Staeten.
Geene ampten van Raaden, Rentmeesters, Schouten en Bailluwen, sullen aan
andere, dan aan inboorlingen gegeven worden.

Den Staeten staet vry staetsgewijze te vergaderen, soo vaeken en daer het heen
sal geheeven, sander daer toe alvoorens 's Graeven verlof van nooden te hebben.
Geene nieuwe tollen en belastinghen sullen mooghen opgestelt worden, noch aan
yemants vrydom van tollen en belastinghen gegeven, ten sy de Staeten fulx hebben
goodgevonden.

Oorloogh aan te vanghen tot befoerberming van eygen goederen, of om ongelijken
to verhaelen, sy de Vorst ongeoorlooft, als by goedstunken der Staeten.
De Vorsten fullen in hunne brieuen de Duytsche taele gebruyken.
De munte wonder by den Vorst geslaeghen en verandert, nae dat de Staeten fulx
fullen dienstig oordeelen.

Den Vorst sal niet verooghen eenigh gedeelte des Vorstendoms van sygh te ver-
weghen.
De Staeten fullen niet ter daghevaert mooghen beschreeven worden buyten dePro-
vintie.

Den Vorst, soo hy eenighge schattinghe of bezigelden van nooden hebbe, verbid-
de fulx in persoon van de Staeten. Hy en doe fulx niet door syssen Stadtbouder.
Hy en vondere geene schattinghen als die vryzwilligh lyne toegestaen.
Regt en fijfstie worden niet anders bedient, als door de gewonne reghters.
De oude gewoonten en wetten fullen onverbreekelijk blijven. En indiende Vorst
daer teeghen eenigh besluyt neeme, niemandt sy aen dat besluyt gebouhen.

Deze reghten zijn eeneij tijdt langh alleen door hetgebruyk onderhouden, nae-
derhandt, op dat den aerdert der Vorsten niet door quaege konstentaeryn der hoof-
dische vleyers tot de hoop van een onwettighe heerschappe soude verleydworden,
syne eert stuyxgewijze beschreven, en door de Vorsten onderdeektekt; en ten laet-
fen, op de klaghten der Staeten, dat veele fundamenten van de oude Republik
door onbruyk wierden om vrye gestooten, syne soo van andere als voorneem-
ljik van Vrou Maria van Borgonjen, by een vergaert, en ter eeuwigherhage-
ghen befeeghelt. En hoewel de van Hollandt in de succeffie des Vorstendoms de
orde van 't geslaght volghden: hebben sye niet te min, om te toonen, dat de heer-
schappys niet voortquam uyt 's Vaeckers erthenis, maer uyt een algemeene toestem-
mingh van des voix, dat is der Staeten, niemandt voor hunnen Vorfferkent, ten waer-
re hy figh alvoorens onder eede aen den Staeten hadt verpligt, dat hy 'sLandts
wetten en gewoonten soude onderhouden: 't welk gedaen fijnde, wierd hem van
hunnen fijde weederom in alle de geene hy volghens de wetten foude gebieden ge-
hoorsaemhelt en trouwe beloof. Wechhalven naedemael deege wetten sijn voor-
waerden geheght aen de moogenheit, volgh dat daer uyt onweedspreeklijk dat de
Vorst geen maght gehadt heeft, om figh van de gefeleyde wetten te ontlaften; ge-
lijk van hen, die de regeringsch eener Republike beschreeven hebben, oover-
vlodeigh is verhandelt. Waer uyt ook dit volghdt, dat, naedemael de Oppermoo-
genheit niet en is by hem, die gebonden is en eenigh veggelfaert reght ofte hur-

1. De Handschrieten der oude Vorsten, dae nae van Margarets van Beyeren; van Jan, Hartogh
van Tour; en Jan, Hartogh van Brabant, ge-
maeten van Vrouwe Jakoba van Beyeren, van Phi-
lips van Borgonjen, en de vloeghende, sijn nogh voor-
handt.

2. Bodinus in 't i B. VIII. H. De Hooghde-
heerschappy, die onder eenighge vormvaerdere of niet ge-
geeven is, is geen hooghste, noch embonden van wet-
en. En dae nae van 't Poolliche formulier: Dit
formulier smaekt niet met een Koninghlijcke majesteyt,
maer nae de vormvaerde oude Vorsten. Noghe: De
meeste naer het Noorden ontwerpen den eedt alfo,
dat se schijnen veel van de Koninghlijcke majesteyt af
to trekken. Noghe: Een Vorst, die 'slandts wetten
bejuweere, heeft geen hooghste moogenheit.

D iiij

ger-
Van de oudtheit
gerlijke wetten, gelijk meest alle de Vorsten nae 't Noorden sijn, ook den Graef van Hollandt, die aanfoo veele wetten is verbonden, het regt van hoogfte majesteyt in sijh alleen niet heeft gehad. Wijders 'tgeen wy van de magt der Staeten volghens de woorden der wetten hebben bygebracht, alle 't selve en andere faeken van geen minder gewicht, wordt door feer oude voorbeelden bewezen. Want Aernout, derde Graef van Hollandt, twee foonen hebbende, is den oudsten Sijfridt, die ook Sicco genoemd wordt, ik weet niet om wat misflagh, in 't Vorstendom voorby gahn, en het Graefschap, Diederijk, den jonghften soen, met algemeene toestemming der Staeten opgedraegen. En Diederijk de vierde snyder kinderen overleezenden sijnde, hebben de Staeten, als er nogh geen voorbeeldt was van broedersche succesie, Florents, dese overleezenden broeder, Graef verklaert. Daer nae hebben de Staeten de vooghdy van Diederijk, de vijfde van dien naam, mits sijne minderjaerigheid, aen Vrou Geertruydt sijne moeder gegeven; en haar ten huwelich besteedt Pen Robert, soen des Graeven van Vlaendre, die, om dat hy de Hollanders, die noch toen ter tijdt den naem van Vriewe hadden, regeerde, daer van daen de Vriewe is gebynaemt. Vrou Ada, dochter van Diederijk de seyevende, alsfe in weêrwil der Staeten was getrouwt met den Graef van Loen, is van het Vorstendom verlotoent, en in haer plaetsgekooren Willem, Diederijkbroer. Florents den vierden, nogh jongh sijnde, is to vooght gegeeven sijnen oom, van gelijke Florents genoemt: welken overleezenden sijnde, is de regeeringhe, overmights Alidt, 't Vorsten moeye, de vooghdy bestierde niet nae den raedt der Staeten, maer naer eyghen goedtvienden, gegeeven aen Otto, Graef van Gelderlandt, die 't weeskindt in seer verre maegghch befont. Daer nae 's Graeven plaets, door de doodt van Florents de vijfde, oopenstaende, hebben de Ridderchape en de steeden de regeeringhe der Republycke by hen selen waergenoomen, tot dat sijn foone Jan uyttlandigh sijnde, uyt Engelandt is te rugh gekomen, wiens momboorsschap gestelt wordt aan sijnnen neef Jan van Avennes. Daer nae is vrouw Margaretha, dwijfe tot het Vorstendom onbequaem scheen, afgezet van de heerschappy, maer 'taren foone Willem tot Graef aenge-noomen: dees daer nae uytsinnigh geworden sijnde, is de forghie der Republycke sijnen broeder Aelbreght als Ruwaerdt aenbevoelen, met dien verfandhe, darby de seldsche foode regeeren met raedt van Baenderheeren, Baenriten, Ridderen, en Schilddkenappe (dit sijn trappen van aedel) en der goede steeden. Dogh Willem, Aelbrechts foone, als hy voorflagh, dat hy snyder mannelich hoir soudte sieren, heeft ter daghvaert beschreeven de eedelen en alle de steeden, en in die vergaede-

1. De derde van dien naeme, vierde Graef van Hollandt.
2. Vierde van dien naeme, maer vijfde Graef.
4. Stevende Graef.
5. De sevende van dien naam, doeg elde Graef.
6. Derende Graef van Hollandt.
7. Dus moer men schrijven, niet de vierde.
8. Dit is dien Florents, die uit eenen haet tot Vorstenmoordt toe verraedelijk van sijne vermoord is, in 't jaar 1392. Achterlaatende tot naest foonen foone fijen foone Jan, eenigh erijgenen, die toen in Engelandt uyttlandigh was.
9. Gemalen in KeyserLuidewijck de vierde van Beyeren.
10. De vierde van dien naam, de eenentwintigfte Graef, gemeeneffelijk genoemt de 8de Graef.
zinghe verfeght en verkreeghen, de se czechie in het Graefschap aen Vrouw Jacoba, fijne dochter, toegeeeght wieerde: welke noghtans, met haer feluen te ver- re in ongeraede huwelijken verloopende, sigh der heerschappye onweerdich mac- kende, gie hen heeft te Hollandt by haer leeven op Philips van Borgonjien wieerde oovergedegraehen. Als Maximiliaen van Ooffentijck Maria, night van deezen Phi- lips, ten huwelyk hadt genoomen, en, nac 't ooverlijden fijner gemaelinne, de heerschappy behielt, en de selfde nicht, als vooght van fijnen loon Philips de twee- de, nac 't goedtvinde der Staeten, beftierde, mar veel eer op een Koninghlij- ke wijfie, hebben soo de Staeten van Hollandt als der naebuertie Landtichappen sigh kloekmoedig daer teeghen verfet. Ook fijn Karel, naederhandt Keyfer, den vijftien van dien naem. als hy nogh jongh fijnde aan het Vorftendom gekoomen was, voogdhen van de Staeten der Landtichappen toegevoeght. De selfde Keyfer Kar- rel, in de vergaerdinger der Algemeene Staeten fijn Vorftendom afgeleght heb- bende, heeft fijnen foen Philips de trouwe en beschierminge der Staeten aanbe- voolen. Dit fijn teekenen, dat de Vorftelijke heerschappy, als ofpronekelijk van de Staeten voortgekoemen, van gelijken soo vaek 'er een Vorft quam te ge- breeken, tot hen weedergekeert is. Wijders fal men geene handvstelen nogh eene- ghe befäheyden van belang der oude Vorften vinden, welke de Baenderheeren en Eedelen niet met hun gefagh en onderteeekinghen bekrachtigt hebben: want dee- fe fijn, gelijk eerftijds der Koningh gen Duytichland, den oudften raedt der Grae- ven geweef. Verder wat de fteeden belanght, hun getal en met het getal hunne weerdigheid, heeft van tijdt tot tijdt meerdere toegenoomen. Van ouds heeft el- ke stad gehadt haeren raedt of vroedstchap. Een der raeden ooverleeden fijnde, wordt de plaats vervult by de vroedstchap felve, uyt de vroomfte en rijxte van de burgherye. De felve vroedstchap kieft op sommighe plaetfen de voornamefte hoof- den der Magiftraeten, die Burgermeefters genoemt worden: in andere fteeden draeght ffe en deefchje Burgermeefteren en andere, om te reecht te fitten, die met een feer oude benaminghe Scheepenen genoemt worden, den Vorft voor, om 'er de ver- kiefinge uyt te doen: soo noghtans dat ffe een dubbelt getal voorfchrijven, buyten welke te gahn 't den Vorft ongoorloft is; 't welk geen kleyne verfekertherit der vryheyt is. En by vvele exempeljen blijckt, dat niet alleen de groote fteeden, ge- lijk men in de laetfte tijden heeft begonnen te doen, maer ook felfs de kleyne ter daghvaert fijn beffchreven. Philips van Leyden, hier bevoorens genoemt, maakt dikwils gewagh van de Eedelen en van de magiftraeten der fteeden, en noemt de felve Grooten des waelderlands, en fegt dat tot haerer forghhe heeft gefchaft toe- te fien, dat niet, by verfuyt des Vorftens, de Republiek eenighe schaeide queame te liden. Ook vinde ik, dat ten tijde van Willem de vierde, de laetfte uyt den huysfe van Henegouw, binnen Dordrechte is beffchreven een daghvaert der drie Landt- schappen, Hollandt, Zeelandt en Henegouw, werwaerts de afgefoondere der fteeden in fterken getaele fijn by een gekoomen, ter oorfaeke der tollen: en dat dee- fe vergaerdingerho is genoemt den hooghen raedt. Dat voorts nimmer eenighe belastinghen nogh hefgelden fijn opgeteelt, fonder voorgaende besluyt der Staeten, blijkt wel duydelijk uyt de gemeenlands rekkeninghen, in 't hooft van welke dee- fe beffluytyn altoos voor afgaan. En hier van daens is 't, dat de belastinghen en hefgelden by ons altoos van outts en naederhandt dooraens den naem van beeden ge- hadt hebben, welken naem by Philips van Leyden ook dikmaels wordt gevonden: om datfe, gelijk wy gefeght hebben, op de beeden der Greaven van de Staeten wierden ingewillig, ten grooten bewijfe, dat het Vorftendom 't gefagh der Staete is onderworpen geweest. Jae datmeer is, aen Philips, den laetften der Grae- ven, is, ten tijde als hy teeghen Vrankrijk oorloogghe, de verslaghe neegenjaer- ghe opstellinghe by de Staeten niet anders ingewillig, ten fy naer het voorfchrij- ven van eenighe punten, en onder ander, dat het geldt fouds gehandelt worden by luyden daer toe van de Staeten te verkiefen. Gelijk ook kennelijck is, dat de Sta-
Van de oudtheit

Staeten hun reght om te vergaederen t'elkens als hen fôude gelieven tot op de laetste tijden, die voor deefen oorloog fijn gegaen, gehandhâeft hebben. Uyt het gene tot noeg toe is verhaelt blijkt klaer, dat de Graeven van Hollandt by naer niet verfchilt hebben van d'oûwe Koninghen: dat se alleenlijk hebben gebryukt eenen naem min haeltelijk, en min verdacht voor de vryheit: dat se, 'tis waer, gekooren fijn volghens orde van 't geslaght, gelijk by veele vry volken: maer dat de heerfchappi hen is gegeeven niet fonder uytvonderinghen, als waer bygevoeght waeren wetten, en die met eede beveillight: en dat wel het gefâgh der Graeven niet kleyn geweest is, maer der Staeten moogenheit soo in andere faeken als voornaemmentelijk omtrent de geldmiddelen, die de senuwe van de Republilyk, zooae- nigh, dat men met waerheit van de Graeven segghen magh, ygehen men eertijds van de Duutyche Koninghen syede, dat se ter beede geregheert hebben. En indien men ook een uyttheemisch voorbeeldt foekt, nergens vinde ik gelijker, als in de Republiek van Lacedemonien, welke Plato, Polybius, en veele wijzen, ja Apol- lo fêls door hun getuyghenis booven alle andere hebben gepreeen. Wantin deeuecederen de Koninghen wel, d'een den anderen, volghens orde van 't geslaght, soo dat in de plaetse der Koninghen, nogh kinderen synde, vooghden, die se Pro-dicos noemden, een heerfchappi ter goeder trouwe bevoelen, voerden: maer de Koninghen wierden tot de heerfchappi niet toegelaeten, voor en al eerst hadden gefwoore, dat se volghens 's lands wetten fouden regeeren. En de Koninghen hadden maght over een ydoren: maer de Ephori en den Raed toover de Koninghen. Van de oude wordt seer geroempt het gedenkweerdigh segghen van Theopompus, Koningh van Lacedemonien, die, als hem siijte huuyvrouw verweet, dat hy, door 't instelten van de magifraet der 4 Toeslienderen, fêls fijn eyghen majesteit hadt vermindert, haer geantwoordt heeft, dat hy siijten kinderen een minder, maer ook een langduergher heerfchappi fôude naelaeten. Want seer waerachtigh is, 't gheen de oude geleght hebben, dat alle Republieken beften door sekkere over- eenstemmynng, en, die geboogen synde, te niet gage: welke overeenstemmyngh ik verlakte te fijn, niet van staaeren of toonen, maer een opreght onderlingh ver- stant tuschen den Vorst en het volk, tuschen het volk en den Vorft, en een welgemaetighde eendraght der Staeten onder elkander. Door deeue overeenstemmyngh fijn en de Graeven van Hollandt, en de Eedelen en de gemeente langh in eenen blyeeyngden staat geweest, terwijl yder een voor den Vorft, den Vorft voor de weten en de Staetsvergaederingen ontâght toonden, terwijl den aedel by haee re eere, de gemeente by haere vryheit bleef. Hier uyt fijn gevolght voorpoedigh orlooghen; hier uyt is 't, dat een volk kleyn in figh felen, gelijk eertijds door de Roomfche bondgenootschap, soo ook onder de Graeven, door groote vriendschappen wierden aengefoght: dit toonen de verbonden, dit toonen de huwelijken. Ter- font, soo heeft het Graeffchap naeuulyk fijn geboortede hadt gekreghen, fijn two Die- derijken, gelooft men, swaegheers der Koninghen van Vrankrijk geweest. Aernoudt, de derde Graef, hadt tot gemaelien de dochter des Keyfers van Konstantinopelen, welkers siuser was getrouwt aen den Keyfer van Duutyceland. Eenighe volghende hadden gemaelinnen uyt den huyse van Saxen, toen ter tijdt in 't bêft des Keyfer- rijk synde. Dogh Florents de derde was gehuweelijkt aen de kroon van Schoelandt. En Willem de tweede van dien naem Graef van Hollandt is fêls tot het Keyfèrdom des Duutschen rijk beroepen, om geene andere reeden, mijnes oordeels, soo seer, als om dat hy in fijn eyghen landt aen een gemaetighde regeeringh gewenst was. Sij- nen foon Florents de vierde hebben aen d'eene siijte de Koningh van Vrankrijk, van d'andere die van Englandt, elk om 't seerf aengefoght, hem verbonden en huwelijken hunner kinderen met groote gefehkenen aanbedende: maer siijnen foon Jan heeft op den raedt der Grooten de doghter des Koninghs van Englandt ge- trouwt. Willem de seelde daer naer de doghter van Vrankrijk. Weederom fijn de doghters der Graeven befeet in grootchuyfien: als Vrouw Margareta, doghter van a Ephori.
Hoewel de vijfde, in ’t huys van Beyer en een Keyser: Jakoba en den Dolhijn van Vrankryk. En dit alles tot nogth toe terwijlte alleen Graeven van Hollandt en Zeelandt, eenighe ook van Henegow, waeren. Seedert heeft Hollandt door de dochter van Graaf Aelbrecht, gehuwelijkt aan den huysj de Borgenjén, gekregheen de seldige Vorsten, welke nu Brabants, Vlaendere meer andere volcken hadden. Dus zijn verscheyde natien, niet ongelyk in gewoonten, wetten en reghten, onder een gemeene heerschappy bevredigd en versterkt geworden. Daer nae heeft Vrouwe Maria van Borgonjen, by haeren gemaen den Aerstshartogh van Oostenrijck, gehad eenen soón, aen wiens meerdergedele van Spanjen tot huwelyk goedt is toegevallen; en met Spanjen de verwaghting der nieuwe weereelde, en meer andere titulen van Koninghrijcken, verpreidt oover verscheyde gewesten des aardboodems. Maer op dese grootheid der Vorsten is gevolght een groote veranderingh in de Republyk, die ik in weynigh woorden al aanwijzen.

VI. HOOFSTUK.

Hoe dat het trachten om veranderingh in de Republyk te brengenh oorsaek tot den oorloogh heeft gegeven.

E. menschelijke natuur is geneeght om reukeloos voort te slaen tot een on-bepaalde moogenheit; waer uyt ’t Aribotlees leght dat meerendeels de dwingelandygen spruyten, wanneer de Vorsten oover de paalen van ’s Landts wetten heen stappen. Selden gebeurt het, dat yemand aflaat meer te willen vermooghen, als hy vermagh, en by hem de hoop van te konen uitwerken ’t gheen hy begeert benoomen fy. Waerom de oude Vorsten, welker hoop en vertrouwen t’eene maal was gegrond op hun vaderlandt, die geen verlaet op uytneemse maagt hadden, Figh met eerbredigheid onder de wetten schikten, reght en billijkheid beminden, ontfang voor de Staeten toonden, als op welker maagt en middelen fy verfonden hunne weerdigheid te feueen. De Vorsten van Borgonjen, geprooeten wyt Konighlijcken huysje, zien d’eerfte geweest, die een trap, dogh heymelij, tot een onbepaalde moogenheit gemaekt hebben, blijvende niet alleen de volle gedaente, maar ook voor een goet gedeelte de klem der vryheit. Karel naederhandt, in andere gewesten Koningh en Keyser sijnde, was het teghen de bort hier te Lande niet anders dan een Vorst te sij: maer hy wierd noghtsans ingeoomen door geneegenheit, sijnde geboomen en opgevoet in dese gewesten; en hy haddeleer aghen de volcken, die hem tot groote aenlaeghen sijnde werktyggh, en uyt Figh felven seer getrouw waeren, dan wijders soo men op hunne vryheit toeloyght, light gaende te maeken, en maghtigh in vermooghen. Echter heeft hy bloedighe plakkaeten gemaekt, en daer de kerk, bedolven in grove dwaelingen, bequaemege-neesmiddelen vercyfechte, heeft hy, gesint ’t gheen eenmaal was aengenoomen met geweldt te handthaeven, Figh niet ontsien teeghen luyden, die verchilichen in gevoelen, de straffe des doodts te feellen: fonder in soo gewigtigh een fack de meeninghe der Staeten te verneemen. Maer Philips sijnen soón was uytter aerd niet vermooght dan met een t’eene maal onbedwonge moogenheit: daer om hadt hy eenen haet op volcken die den Vorsten wetten stelden, ty welk ook die van Arragon niet langh geleeden thunnen grooten ongelukke geleert hebben. Maer insonderheit hebben de Spanjaerts, onder welke Philips sijne jonghe jaeren hadt doorgebracht, deze geneuigenheit teeghen de Hollanders en Nederlanters, met wien se tot nogth toe hadden getrreeden wie meef in de gunst der Vorsten ftaen foud, vlijtighe waergenoomen. Al hun woelen was in de vryheit der Nederlanden haete-

1. Aribotlees in sijn Staetkunde v. B. x. H. oover ’s Landts wetten heen stappen, en trachten nae Dwingelandygen spruyten een deele uyt Koninghen, die een toemelosse moogenheit.
VAN DE OUDTHEIT

lijk te maken, in hem daerenteghen te vertoonen, hoe de steeden in Italien, en de Landen in Amerika door hunne befestighen soo in dwangh gehouden wierden, dat se fonder uytvonderingh gehoorsaemden. Als derhalven, den oorloogh teghen de Françoisen ten eynde lijnde, Philips uyt den naeme der Staeten wierdt vermaent de Spansche befestighen van de grenzen der Nederlanden wegh te neemen, heeft hy dat reedelyk verfoek als fijner grootheit onweerdigh opgenoomen. En hy selvs in perloon nae Spanjen oovergevaeren sijnde, heeft feedt dient tijdjt de meette faeken, ræckende de regeeringhe van Hollandt en der ooverigh Nederlanden, beftiert, niet volghens den raedt der ingeboerene eedelen, uyt welke, volghens de gewoon-te der voorouderen, bestont den oppersten en den geduergen Raedt van Staete deeler de Landen, maer door belruit en beveelen gemaet in Spanje, laatend hier den Kardinael Granvvelle tot uytvoerder der Spansche beveelen. En nu waeren de faeken ræckende den Godsdiënt soo verre gekoomen, dat, alwaer 't schoon een miidaet geweeft van den Roomsch Paus in gevoelen te verschillen, 't eenen goeden Vorst echter niet palte die te straffen, om de ontelbare meeninghe der miuadaedighen, uyt welker gemoederen fulk een gevoelen, hoedaenigh ook, door geenerhande schrik kon weghgenoomen worden. De Eedelen dan en aëffieneij-ke faeken om deeye reeden hem vertoonende, dat nogh de koophandel, nogh de ruit der Landen konde behouden worden, ten waere de plakkaeten op den Godsdiënt wierden gijmindight, was 't soo verre van daer, dat Philips nae hunnen raedt Luytferde, dat hy in teegendeel gewilt hebbe, dat op de binnenste gedachten der menschen onderfoek gedaen wierde, invoerende daer toe een nieuwe en ongehoor-de maneere van inquitatie, hoedaenighen men in Spanjen teeghen de Jooden en Ma-humertiten, schuyldende onder 't Christendom, was gewoon te pleeghen. Ten dien eynde sijn ook allerweeghen ingestelt nieuwe Bifdommen, teeghen de meeninghe en in weêrwiil der Staeten, fonder welker toelaetingh van oudis de Geef- lijkheid niet moght vermeerderd worden. En dewijl dit alles buyten twijfel frekte te om de Republiek in verwarringh en ooverhoop te brengen, en eersft de Grooten in den Raed van Staete, daer nae een groote meeninghe van eedelen, ten dien eynde vergaeredt, onder welke ook was den Heer van Breederoode, gesproeten uyt het geflaght der Graeven van Hollandt, raedden, en baedden te koomen tot dat geneesmiddel, 't welk men wel eer in faeken van geringher gewight was gewoon te buuyken, naemtlijk tot een algemeene vergaedingh der Staeten van de Landen, heeft Philips, gelijck hy op sijn vertrek staatende uytvrydelyk hadte voorbooden fulk een vergaedingh te houden, ook toen niet naegelaetene die te beletten. Hier op beroerete gevolgt sijnde, niet met gemeenen raedt en opset, maer door de stoutheid van weynighe uyt de geringhaft meeninghe, om de beelden uyt het geflaght der Graeven van Hollandt, raedden, en baedden te koomen tot dat geneesmiddel, 't welk men wel eer in faeken van geringher gewight was gewoon te buuyken, naemtlijk tot een algemeene vergaedingh der Staeten van de Landen, heeft Philips, gelijck hy op sijn vertrek staatende uytvrydelyk hadte voorbooden fulk een vergaedingh te houden, ook toen niet naegelaetene die te beletten. Hier op beroerete gevolgt sijnde, niet met gemeenen raedt en opset, maer door de stoutheid van weynighe uyt de geringhaft meeninghe, om de beelden uyt het geflaght der Graeven van Hollandt, raedden, en baedden te koomen tot dat geneesmiddel, 't welk men wel eer in faeken van geringher gewight was gewoon te buuyken, naemtlijk tot een algemeene vergaedingh der Staeten van de Landen, heeft Philips, gelijck hy op sijn vertrek staatende uytvrydelyk hadte voorbooden fulk een vergaedingh te houden, ook toen niet naegelaetene die te beletten. Hier op beroerete gevolgt sijnde, niet met gemeenen raedt en opset, maer door de stoutheid van weynighe uyt de geringhaft meeninghe, om de beelden uyt het geflaght der Graeven van Hollandt, raedden, en baedden te koomen tot dat geneesmiddel, 't welk men wel eer in faeken van geringher gewight was gewoon te buuyken, naemtlijk tot een algemeene vergaedingh der Staeten van de Landen, heeft Philips, gelijck hy op sijn vertrek staatende uytvrydelyk hadte voorbooden fulk een vergaedingh te houden, ook toen niet naegelaetene die te beletten. Hier op beroerete gevolgt sijnde, niet met gemeenen raedt en opset, maer door de stoutheid van weynighe uyt de geringhaft meeninghe, om de beelden uyt het geflaght der Graeven van Hollandt, raedden, en baedden te koomen tot dat geneesmiddel, 't welk men wel eer in faeken van geringher gewight was gewoon te buuyken, naemtlijk tot een algemeene vergaedingh der Staeten van de Landen, heeft Philips, gelijck hy op sijn vertrek staatende uytvrydelyk hadte voorbooden fulk een vergaedingh te houden, ook toen niet naegelaetene die te beletten.
en de Spanjaers en de flaeven der Spanjaerden sign meeftier gemaakt van het leen
en de middelen der ingefectenen hunne Vierschaer onderworpen. En niet al-
leen fijn veele duyfenden uyt het gemeen ter pijne en doordbragt, maer felfs de
Graven van Egmond en Hoorne, de voornamfte onder de Grooten, op val-
sche betigtinghen van een wraecker regter veroordeelt fijnde, hebben hunne
halven voor den beul moeten uytflecken. Willem Graef van Naffau, Prins van
Orange, infgelijx een der voornamfte Heeren van Nederlandt, is neevens veele
andere gebannen. Van welke Perfonaejden Egmond fijn Graefschap hadn in Hol-
landt; Oranje Stadthouder van Hollandt was geweest. Den Markgraef van Ber-
ghen en den Heere van Montigny, die de beeden en fmeekfritten des volx en
der Grooten in Spanjen hadden oovergebracht, fijn beyde, d'en door oopenbae-
re onthalfing, d'ander door vergif, gelijk het feggen eenparigh is, om t'leven
gekoomen. Toen fijn, volghens de gewoonete van ontpelde dwingelandy, den
fleeden op den hals geleght Spaenscbe betettinghen of kaftelen. Daerenbooven,
op dat de Landschappen, die tot op dees tijdt waerden vry geweest, hunne flaev-
nye voor altoos fouden oopentlijk ten toon flellen en onderhouden, is hen, wie
de Vorften felve in perfoon felfs om de minfte schattinghen waerden gewoon gewe-
met beeden aen te gaen, toen door een Stadthouder den twintigheden penningh van
alle onroerende, den tienden van alle roerende goederen, 't elker vervreemdingh,
door geweldt en dreygemeenten afgevoordt. Wel is waer, dat de trouwe der vol-
ken langh met de vryheit heeft geworsfelt: maer dewijl, nae t' oopentlijk vertree-
den der wetten, nae t' verfmaeden der Staeten, die Republijck, die foo veel euweu
hadt geftaan, en de vryheit der nakoomelinghen, niet langher konde behouden
blijven, hebben de Staeten van Hollandt, welken de befchermingh der wetten en
hun regt beneeens t algemeene was aenbevolen, in den jaere vijftienhundert
tweeenfeventigh, den neeghentienden van Hoymaendt, in een vergaederinge
beschreven binnen Dordrecht, beltaende uyt eedelen en afgefondeene uyt de mee-
fte fteeden, volghende 't exempel hunner voroordeenen, die teeghen den Romey-
nen, beginnende als dwingelanden te heerfchen, de waepenen hadden opgenoo-
men, den oorloogh teeghen den Hartogh van Alva beflouwen, de ballinghen t'en-
reght uyt hun vaeerlandt verdreven herfelt, en Willem Prinfe van Oranjeerkt
voor Stadthouder en Opperbevelhebber.

VII. H O O F T S T U K.

Hoedaenigh de Republijck der Batavieren fij geweest in den oorloogh, hoedaenigh
die fij nae den oorloogh.

S Eedert dien tijdt is de oppermooghentheit der Staeten, welke 't aengemaehtigh
gelijgh der laetfte Vorften niet weynigh hadt verdwyfert, weederom doorge-
broeken fijnde, helder aen den dagh gekoomen. En nae dat met die van Hollandt
ook de Staeten van andere oomgelende Landschappen, de waepenen voor de
vryheit aengenoome beenbeende, te faemen in een valt verbondt getreeden waer-
ren, en, nogh gebeeenden, nogh vermaeninghen Philips, wiens eere tot nogh toe
wierdt verchoont, tot beeter fitten hadden konnen breghen, hebben eyndelijx
op den fentwintighd van Hoymaendt des jaers vijftienhundert en eenentagh-
tigh de Staeten der Vereenighde Landschappen Philips, om het verbreeken van
de wetten der heerfchippe, verklaart naer reghten 1 van de hooghe ooverheet der fel-
ver

1. Batthafar Ayala, president van de krijgsraad.
2. B. 11. H. En in deee orde gaan de fakken, in-

dien de oppermooghentheit is by eene Vorst. Daghfoo
die is by 't volk of de vooitreffelijkesten, faet het vry
met een dwingeland nae reghten te handelen, fooy
de tienden toelaeten, foe niet, is't geoorloofd hem met

E ij

g-
VAN DE OUDTHEIT

ver Landen vervallen te zijn. Eveneens nacmentelijk als veele vrye volken hunne Prifien hadden veroordeelt, als die van Lacedemonien, Paufanias; de Romeynen; Nero; de Venetianen, Falerius; de Deenen, Christiën. En echter hebben de Voortreffelijcker de Republieck niet gereehent fonder Vorstelijck gefagh; maer gelijck eerjijds in de plaats der Koninghen Veldtooversten waren gekoomen, soo hadt toen de Prins van Oranje, fonder den naam van Graef te gruyken, de wettelijke heerfchappy, op den tijtel van Stadthouder, verkreeghen: wiens wonderbare eendraght met de Staeten, terwijl en hy plaets gaf aan hunne moogenheit, en fy hem weerdorn beminden en eerden als hunnen gereegenen vaeder, de fieken van Hollandt van feer geringhe beginfelen, tot den hoogften aenwas opgevoert heeft. Waerom ook, als de naeburijcke Landtucharpen oover hen gektomen hadden eerst Matthijs, Aertshartogh van Oooffentijck, daer nae den Raedt van Staete; en wijders den Hartogh van Anjou, de Staeten van Hollandt en Zeelant het verbond met hen gemaakt wel heylighelijk hebben onderhouden, maer voor de reet in den haeren geen veranderingh willen gedooogh: en altoos behouden niet alleen de felfe der regeeringhe, maer ook feits de uytterlijke gedaende der regeeringhe. Nae de dooth des Prifien van Oranje is de Opperlandtvooghy den Graeve van Leycefter, die d'Engelzche hulpstroopen ten dienste der Landen overgebracht hadt, opgedraeghen: maer als deffen opgeblaefen door koninghlijke hoogmoedt, onkundig onfer regeeringhe, en luyysterende naer den raedt van quaede raedstuyden, hadt begonnen laatferlijk van de regeeringhe der Staeten te spreekhen, en getraght veranderingh in te voeren, hebben de Staeten vertoot dat haere maght, van welke ook Leycefter de fijne hem aenbevoolen hadt ontfanghen, taste gelijck en heer regthtveerigh en de oudtffe, en hebben ook die, om hem te believeen, door opo rooer hadden begonnen nae veranderingh te flaen, met de dooth gegaft. En Leycefter van dit alles verwiffht heeft te gelijck met het Landt fijn bewint verlaeten. Daer op is vervolgheens Maurits, foon van Willem Prins van Oranje, ghekooren Opperbevhebbber oover Hollandt en eenigha naeburijcke Landtucharpen. Wonder was weederom de eendraght onder der regeeringhe van deffen: en de rufft der Republieck gederuende den tijdt van twintigh jaeren, 't uytbreyden der Landtpaelen, 't verjaeghen der heyrleeghers, gelukkighe veldflaghren, beleeggerijen kloekmoedighe uyttgevoert, kloekmoedigher gedraeghen, hebben den Staeten d'achtbaarheit en den roem van wijfe regenst, Maurits d'eere van te fijn den grootften Veldthee toegebracht. Meerdeer heeft den luyfter der Republieck toegenoomeen, nae dat Koninghen haer door verbonden met figh selven gelijck gefelt hebben: want in den jaere feeven en 'neegentigh is een verbond van onderlinghe hulpeegebracht tuschhen den Koningh van Vrankrijk, de Koninghinne van Engelandt en de Staeten der Vereenighde Nederlant. Evenwel is de eerbiedigheid ten Vorsten, hoewel afgevooreen, nogh soo groot geweest, dat, gederueende 't leeven van Koningh Philips, de dapperheit deffer Landen figh binnen de noodfääckelyckheit van uylgen bechermingh hebbegheouden. Nae fijn ooverlijden is den oorlogh oopentelijk verwijld, en Spanjen dien hy eerft herwaerts overgebracht hadt weederom op fijnen boodem toegefonden: ja ook is de koophandel, omheint met waepenen, van hier tot in deuytherfte Landen van Indien oovergeeft. Aldaar hadt men ook den gemeenen wyandt, en de beroemde dapperheit en trouwe der Hollanderen heeft figh der verbonden dier Koninghen en volken weerdigh gemaakt: en de Staeten fijn begroot geweest door gefanten, koomende uyt een andere soo verre gelegenhe erroerd. En dus verre heeft het veghten geduert. Van vrede 1s dikmals ge-

geweldt toegevoerren. En dus heeft den Raedt den eersten wegb ingegaen met Nero, den laeften met Maximum. Want men moet weeten, dat de Room- 
sche Keysers niet en hebben gehadt de oppermoogen-
hit, hoewel de meest figh die gewelkijck hebben aan-
gemaacht: want de Keysers waren niet anders als 
Vorsten.
handelt, soo by 't leeven van Koningh Philips, als nae zijn ooverlijden, toen de Nederlanden op sijne dochter en schoonfoon waeren oovergedraghen. Maar alzoos hebben de Staeten verworpen alle voorwaarden, waer door de vryheit en 't reght des befluyts waer by fe Philips de heerschappy hadden afgewezen, niet in haer geheel bleeven: nae 't voorbeeldt der oude Romeynen, die geenen vrede soo hoogh geschat hebben, dat fe daerom de verdreeue Tarquinii weeder fouden inneemen. Ten laesten als de Aertshartochten Albertus en Isabella, en zelfs ook Koningh Philips, soo van Philips de II. figh gerecht roonden om de vryheit der Staeten te erkennen, is door bemiddelingh der Koninghen van Frankrijk, Engelandt en Deenemarken, en daer beneeven van andere Vorsten, d'onderhandelingh aenganghen: dogh dewijl groote swaerigheden den vrede weederhielden, is ten laesten in den jaere sestienhondert en neeghhen befluyt gemaakt voor twaelf jaeren, met voorgaende verklaringhe der Aertshartochten, soo in hunnen nae-me als in den naeme van Koningh Philips, van wien fe daer toe volmaght ontfanghen hadden, waer doorfe beleeden dat befluyt te flytten met de Staeten der Vereenighede Nederlanden, als met Staeten van vrye volken en feeden, en die voor voedaejhige van hen gehouden wierden, en fe figh daer op geen reght ter wreelder aenmaetigheden. Philips heeft het verdrag behrachtight, herhaelende de selds verklaringhe. Dit kort verhael begonnen sijnde voor Julius Cæsar, en in dees tijdj tyndighede, be-toont, dat gedurande deen tijdj van meer dan ffeventienhondert jaeren de Batavieren, nu Hollanders genoemt, gebruykt hebben de selds regeringshee in hunne Repub-lijke, waer van de Oppermoogenheit figh geweest by de Staeten, en als nogh is: soo noghtans, dat 'er alsoos een Vorstelijke maght is by gekoem, nu met groo-ter, dan met minder befluytighede, sijnde certijts opgedraghen by fuscescie, maer voor deefhen meermals en ook nu by stemmen, dogh alsoos de wetten onderworp-en. En dit soo veel aengaet het weeven van de geheele regeringshee. Is yemand begerrijgh om de leeden naeder te kennen, met deele staet het aldus. Holland is feer dight bewoont met volkrijcke dorpen en stededen. De forghge oover deesteden staet aan den Raedt en Magistraeten van yder stadt, welke toegestaen is eenighe keuren binnen hun gebiedt te maeken, en tot 's stads noodwendiigheden laffen op te stellen. De Raeden zijn voor hun leeven: de magistraeten jaerlijks, fonder of met geringe weddens. Van de aensienclijstke hoofden der magistraeten be-fchermen Burgermeefleren 't reght der gemeente en den weflant der stede: ooever 't befluyt van vryheid en Juftitie sijf gefelt Scheepenen, soo in geldt- als lijfsfaeken: wordende het ampt van beschuldhigers, niet fonder eenigh gebiedt, publieklick waergenen by Bailluwen en Schouten. De magistraeten hebben tot hunne Raed- den rechtsgeleerd en, met den naam van Penfionarissen. Den rechtsdwangh der dorpen, soo in hooghe als ambagtsheerlijkheid, is ten deele by de Republik of de Graefelijkhede, ten deelen by de aensisnijstke eedelden, die de felve van hunne voorouders ontfanghen hebben. De Ambagtsheerlijkheid wordt bereeght door Schout en Scheepenen: de hooghe heerlijkheid door Bailluw en Leenmannen, of de aensi-nijstke inwooners ten platten lande, Welboore-mannen genoemt. Daerenbooven hebben Houtwetter en Meefter-knaepen hun eygen gereghe oover de jaght en wilderneissen en oover de dijken, waer in befonderlijk de behoudens van Hollandt beflaet, Dijkgraet en Heemraeden. Van de onnissen van deee alhe, behalven dat verweef- ne in lijfsfaeken niet lichendrijk appel wordt toegestaen, magh men figh beroepen op het Hof van Hollandt, 't welk ook Zeealandt erkent. Degschillen felve der stededen en andere faeken van groot gewijht worden hier verhandelt. In dees Raedt fitten nae ouder gewoonte eenighe eedelden, en voorts eenighe rechtsgeleerde en ervaren in 's landts gewoonden. Hooft van deeven Raedt is de Stadhouder van Hol- landt sels, wien daerenbooven is toegestaen 't gebiedt oover de bezettinghen, 't kie-fen der magistraeten in de stededen uyt een genoemt getal, en 't quijtshelden van straffen oover midaeden: al het welke sij teekenhen van een feer uydtteekend ge-

E ii

figh.
Van de Oudtheit

Fagh. Ook is 'er een rekenkaemer, die door hunne Rentmeesters de Heergoede-
ren beënteren. De Vergaderinghe der Staeten, by welke is de Oppermoogenheit
van Hollandt, wordt beëntreen of viermaels 's jaers, of soo dikaals als de
facke vereyficht. Den staet der Eedelen wordt vertoont door de aenfielijxteste in
luyfier van afkoomst, en in beit van heerlijkheeden, omtrent twaelf in getale,
een van dese overleeeden fijnde, kieftene fels een ander in fijne plaatfe. De Stree-
den, die doorgaens fijn gewoon hunne afgefondense der dagh vaaert te fenden, fijn met
naemen dese, Dordrecht, Haelen, Delft, Leyden, Amsterdam, Goude, Rott-
dam, Gorichem, Schiedam, Schoonhooven, Briel, Alkmaer, Hoorn, Enkhuysen,
Edam, Monnikendam, Medenflink, Purmerendt. De afgefondense fijn gemeenlijk
Burgermeestersen, waar by dikaals wordt gevoeght een yrt de Vroedftchap, of ook
een Pensionaris. Den aedel heeft reght van eerft te ftemmen; daer nae fteefden
eik op haer beurte. Dit alles is nu tertijd ook nogh het felfde, als het was ten tij-
de der Graeven, behalven dat het bewint der Republike, 't welk aen den Graef
flont, den Staeten en den Stadhouder is aengewaellen. Wijders was men gewoon
fich van het voorfeyde hof van Hollandt te beroepeen op den Grooten Raedt
van Mechelen, welken Raedt de Staeten van verfchyde Landftchappen eertijds
ten verfcke der Vorften van Borgonje, om in 't gemeen over hen reght te doen,
hadden toegefaen. In plaeos van deeven hebben die van Hollandt en Zeelandt
voor aentlichtigjaeren opgereghden den Hooghen Raedt, beftaende yrt manner
van uytfcheekende geleertheit, van welker vonnijfen niemandt figh beroepten kan:
alleenlijk is men gewoon den Staeten te verfoeken, dat hen gelieve eneigene buyten
gewoone reghters te voeghen tot het Collegie, die ernstyfel mooghen overfien,
of het vonnis wel geweven yf, of by misvertant. En dwijl de laften en de fa-
ken met den oorlogh fijn vermeenighvuldeht, is 'er nogh een ander Collegie op-
gerheen, dat opficht heeft over de gemeene middelen van Hollandt, en wijft de
gelytten daer uyt spruytende. Dit Colleegie beeftaat uyt perfoonen die den aedel
en de fteeden yder voor figh felven daer toe kiefen, en by wijlen veranderen. Deef-
se befschrijven de vergaderinghe der Staeten, t'elkens als het dienstig is, en voe-
rcn uyt 't gheen by den Staeten is beflooeten. Onder 't opficht van deee fijn an-
dere tot het hooren van de rekenfingen der ontfanghers van de gemeene midde-len. En naedemael by 't verbondt van Uitrecht is aengegaen gemeinschap van
oorlogh, vrede, en uytheemfche alliantien, en daerenbooven van veele andere
faeven, tuschen verfchyde Landftchappen, van welke tot op heeden by 't verbondt
fijn gebleeven Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Uitrecht, Vrieslandt, Ooveryf
en Groeninghen, eertijds alle genoemt met den naem van Batavieren, Mattiaken
en Vriesen, fijn de Landftchappen gewoon yder hunne afgefondense fenden, om
over de gemeene facke te beraedtraen. Selden gebeurt het, dat deefe vergade-
ringhe fehyet, die den naem heeft van Vergaderinghe der Algemeene Staeten der
Verenighede Nederlanden. Voor deeven is men gewoon te betwisten de gefchehen
tuschen de Landftchappen. Naeft deeven, en op bevel der felver, heeft den Raedt
van Staete het opficht over de faeven raekende 't gemeen verbondt, en de regge-
rinthe van 't krijgsvolk. Deeven Raedt is gevolght in plaeos van den Raedt van
Staete, die ten tijde der Graeven het beftier hadt over heel Nederlandt. De
Raeden worden tot een feker getal gekooren by de Staeten van yder Landftchap;
en by wijlen verander. Dogh by ftemmen niet by Landftchappen, als in de Ver-
gaderinghe, maer hooft voor hooft. Hoofden van deeven Raedt van Staete fijn
de Sadthouders der Landftchappen. Daerenbooven fijn door Hollandt, Zeelandt
en Vrieslandt verdeelt Vergaderinghen van Bewinslyuuden der fée faeven, onder
welker opficht faen de fée, en de middelen die uyt fée koemen. Sy hebben hun-
nen laat van d'Algemeene Staeten. Elk Landftchap fendt de haere derwaerts; en
deefche worden ook gemeenlijk verander. 't Ammiraelschap, of het Opperrevel ter
fée, wordt nu bekleet by den felfden Maurits. Ook worden de rekenfingen ra-
ken.
kende de schatkist der gemeene Bondtgenooten by persoonen daer toegestelt oover-
sten. Deëfe dinghen, die den ingeheeven ten gevalle wat naeuurigheer verhandelt: en wy en twijfelen niet, of wy ful-
len, de fék wel ingeëien hebbende, dit gebouw van de Republike ten hooghten piijzen. Want t’fy wy de reeden bybrenghen, de reeden oovertyght ons, dat de regeringhe allerbeft vertrouwt wordt an de besten: t’fy we sien op aghtbaer-
heit van getuygenissen, een Republike der Voortreffelijxten wordt geroemt van al-
lerwijstde onder de ouden; t’fy op voorbeeld, fêcker ons koome voor fêertref-
felijke en vermaerde, als Candia, Lacedemonien, Carthago, Rhodus, Marsfi-
le, Theffalien, Achajen, Samos, Cnidus, Chio, Corfu, en, gelijk veele gefloten
hebben, Roomeen fêlke, ten tijde als haere deughden in hunnen hooghten lyfuer
waeren. Boovendien blijkt klaar genoegh, dat de Republike der kinderen Israëls,
hoedaenig die van Godt is ingeëi, eer het volk een Königlijk grijs begeerde, door
t’beleyd der Voortreffelijxten is beëigert geweest. Mogi ontbreken ’er geen hee-
denslaegheche voorbeeld, Ragafa, Luca, Geneve, Genua, de voornaamste
Cantons van Switzerland, en, die haere bentendigh door t’dueren van duyfent
jaeren getuyght, Venetien. Hier by magh men ook voeghen hetgeheele lichaem
des Duytichen Rijx, vol van majeftee en lyfuer, en die meeste Königrijxhen met
den naem, maer Vorstendommen metter daet, in’t Noorden. En indien t’on
luff nogh naeder op deefe vergelijkinghen te houden, fêcker de Oppermoogen-
heid der Vergaéderinghe van Staeten is by de Gaulen, en de Britten, fêer oude
volken, ingebryk geweest: en in Duytsfchenland blijft die nogh heedenfdaeghs in
weefhen. En voor soo veel de regeringhe der Republike wordt waer genoemden door
Afgegondene der feedeen, daer in koome wy fêer wel over een ’t met die van
Achajen, Etoelen, en Lyeen, die van gelijken hunne Republijken, bestaende
uyt verfcheide feeden, door een vergiederinghe en afgegondene der feedeen ge-
regeert hebben. Van welke de Achëres by Polybius, Strabo, en Plutarchus wor-
den vooorgefelt als het allerbeftte voorbeeld van een wel oovereenstemmende Repu-
blijk. Weederom, dat het Vorstendom bepaalt door wetten wordt gevoeght by
de regeringhe der voortreffelijxten, dat hebben wy gemeen met de oude Israëlieten,
ten tijde der Rechteren, met die van Lacedemonien, met die felpde Achëers, met
de Venetiaenen, met het Duytsche rijk, met de voorverhaelde Noordsche Ko-
inghrijxen, en de meeste andere. En de vergaéderinghe der Algemeene Staeten
met den Raedt van Staete, door welke, behoudens de Oppermoogenheid van
yder Landtschap, verrigt worden die fècken, die volghens ’t verbondt gemeen
fijn, komt in alles fêer net oovereen met de vergaéderinghe der Amphýctiones,
door welkers bandet de Griexe Republijken te famen verknyght synde, de Meed-
den en alle geweldt van buyten langheen tijdt van figh hebben afgeweest. Dus is’t,
dat die van Jonien hebben gehad een algemeene vergaéderinghe van dertien, die
van Etrurien van twaelf, de oude Latijnen van achtveningtig feedeen: dus heb-
ben eerstijds volghens verbondt de hunne gehad veele Duytsche, Gaulische en Brit-
nische volken; en hebben als nogh de hunne de Swiffter en Grifons. Dan ech-
ter is ofne meeninghe niet met deeffe geschapeneit van een Republike tij Pietijzen,
hen, die een andere gebruiken, daer in te nae te fpreeken, want men moet be-
kennen, dat alledinghen niet allen luyden paffen, en ‘er veele volken fijn, die bee-
ter onder een Königlijxche heerschappye geflet, dan by hunne vryheid gelaeten
worden. Dus is’t den volken van Afien dienigheid geweest onder de maght van
Koninghen te fteen: Griekenland in teegendeel heeft geen Koninghen kunnen
lijden. Dogh dat deëfe, van welke wy fpreeken, voorons de allerbequaemsteis,

1. Iufiinus XXXIV. B. 1. H. Die van Achajen
scheenen den Romeynen toen ter tijdt te maghtigh,
met om de maght en middelen die yder statts in ’t be-
sonder heeft, maer om de eendraght van allen in
’t gemeen. Want de Achëers, schoon die in feeden,
as in teeden verdeelt fijn, hebben noghimens een lich-
aem en een heerschappye; en weeren de gewaren
van yder statts in ’t beënder of met gemeene krachtien,
heeft
heeft de gedurende ervaring en het zien van vele eeuwen bewezen: sooo langh die geslaen heeft, is alles in ruft gebleven; sooo dikwils yets daer teeghen ondernoomen was, reeien daer uyt beroerden, en verwarringhen, die niet eer genees en wieren, voor de Republik herfelt was in haere voorighe gedaente. 4 Die den aerd ter volken en de verscheydenheit hunner feeden neerlygh overwoogh en hebben, merken aan, dat de volken die ten Noorden geftreikt legghen, en infonderheit nae de seckuif, onder welke wy afkeerigh fijn van een eenhoofdighe regeeringhe, en meer behaegehen scheppen in hunne vryheydt. Ook fijn 'er, die leeren, dat groo-tee heerschappyen van Koninghen, heel kleyne van de gemeente niet onbequaemlijk geregeert worden: maer dat die natien, die van middelmaetighe groote fijn, en infonderheit die het hunne kloekmoedigh weeten te beschermen, en niet tragtgen nae 't gheen eens anders is, allerbelft fijn gedient met te regheergh der Voortreff felijxten. Dogh men moet ook infonderheit acht neemen op de gewoonte: want 't gheen in 't gemeen van alle wetten is geeligt, is wel voornaementlijk waer van die wetten, waer inne het hoogfte van de regeeringhe beftaat, dat het beeter is niet d'allerbelle te gebruiken, als die in gebruys fijn te veranderen: dewyl de wetten eeven als de planten langhen tijd van noooden hebben om wortelen te schie-ten: en sooo men die dikmaels verplaatst, verdwijnt alle haere kraght en flerkte. Seer veel fijn we derhalven verschult een onfe voorouderen, die ons hebben nae-gelaeten een Republik, die fijn van de eerste flights hadden overgenomen, die in haer selven treffelijx is, die met onfe aerdter en met onfe manieren van leeven feer wel ooverenkomt, die fijn in vrede gehandhaeft, en door den oorloog weeder gekreghen hebben. Dogh onfen plught is het, sooo we nogh ondankbaer, nogh onvoorfightgh willen fijn, die Republik, welke de reeden raedt, d' onder-vindinghen voor goedt keuren, en de oudheid aenprijst, flantvaftigh te verdac-dighen.

1. Bodinus van een Republik 1. B. viii. H. Alle volken ten Noorden gelegenhen sweemen nae see-kere vryheydt. Auftoteles in fijn Staetkunde iii. B. xvii. H. Met de regheeringhe der Voortreffelijxte komt over een een eenmoetige van vrye lyden, die van natureen fijn gebooren om te draechen de heer-

EYNDE.
HUGO DE GROOTS

VRYE SEE,

of

VERHANDELINGH

Van het Reght dat de Ingefeeten der Vereenighde Nederlanden hebben om in Indien te handelen.

MET DE AENTEKENINGEN DES AUTEURS

Uyt het Latijn vertaelt door

JOAN GORIS.
Manilius Astronom. Lib. 3.

Si qua externa referentur nomina lingua,
Hoc operis, non ratis erit. non omnia flesti
Possint, & propria melius sub voce notantur.
S een dwaelingh niet min oudt dan verderfelijk, wier
door veele menfchen, en allermeeft die gene, die in
maght en middelen meeft vermooghen, sigh selven
doen gelooven, of 't gheen ik waeraghtigher oordeel,
trachten te doen gelooven, dat reght en onteght niet
uyt haere eyghe natuer, maer door een ydele in-
beeldinghe der menschen, en gewoonte worden onderscheeyden. En
derhalven achten die luyden, dat en wetten en een gedaente van bil-
lijkheyt ten dien eynde sijn uytgevonden, om de oneenigheeden en be-
roersten der gener, die gebooren sijn in staet om te gehoorsaemen, te
beteugelen: maer die gene, dien 't geluk allerhooghft verheeven heeft,
moeten, segghen se, al het reght nae hunnen wille, hunnen wille naer
eyghen belangh afsmeeten. En dat dit gevoelen, 't welk t'eenemael
ongerijmt en strijdisgh teeghen de natuer is, eenigh geslaghe gekreeghen
heeft, daer oover heeft men sigh niet soo eer te verwonderen, dewijl
by de gemeene siekte des menschelijken geslaghts, waer door wy gelijk
de gebreeken soo ook de voorstanders der gebreeken volghen, sigh ge-
voeght hebben de konstenaeryen der vleyeren, welke alle moogenheit is
onderworpen. Maer in teeghendeel is er geen eeuwe geweest, waer
in sigh niet hebben opgedaen mannen vry van imborst, wijs, Godsdienstigh,
die gearbeydt hebben om dit vals bedunken uyt de gemoede-
ren der eenvoudighen wegh te neemen, en alle andere voorstanders des
felven van onbeschaemtheyt t'ouvertureghen. Want se betoonden, daer'er
was een Godt, Schepper en bestierder van 't heel Al, dogh insonder-
heit een Vaeder der menschelijche natuere, welke hy dienthalven had
gewilt, dat, niet gelijk alle andere dieren in verscheeyde foorten, en
in veelerley gedaenten, maer onder een geslaght, en ook onder eene
benaminghe soude begreepen worden; dien hy daerbooven hadde ge-
geeven een selfden oorpronsk, gelijke saemenvoegingh van leeden, aen-
geschilden teeghen elkander oover, jae ook de fptraek en andere werk-
F ij
tuyghen van gemeenfaemheid, om áen allen te doen verstaen, datse een
natuerlijke maetschappye en meaghschap hebben. Dät wijdere dien op-
perften Koningh en Vaeer des huysgefsins dit huys of deese republyk
door hem gefticht hadt gegeeven sekerke fine wetten, niet gecshreeven
op kooper of op taeselen, maer in de sinnen en gemoeederen van een
yeder, alwaer fe sigh vertoonen fouden, om in weerwil sefs en teeghen
de borst geleeften te worden: dat aen deese wetten te gelijck de grootfte en
de geringhste waeren gebonden: dat Koninghen teeghen deele soo wey-
nigh is geoorloft, als de gemeente teeghen de keuren der ooverheeden,
den ooverheeden teeghen de plakkaeten der Landtvooghden, den Landt-
vooghden teeghen de wetten der Koninghen felve. En nogh meer, dat uyt
die bron voortvloeyden die selfde reghten der volken en der befondere
steen, datse hier uyt hunne heylighete en Majeffeyt hadden. Dan gelijk
in den mensch sefs eenighe dinghen waeren, die hy met allen gemeen
heeft, eenighe waer door een yegelijck van een ander wordt onderfche-
den, soo ook van die saeken, welke de natuer tot gebruyk der menschen
voortgebracht hadt, sy eenighe hadt willen gemeen laeten, eenighe,
die yder voor befondere nyderheit en arbeidt hadt verkeeghen, hem
fouden eyghen blijven: dat die beyde aengaende waeren geeeven wet-
ten, op dat wel alle de gemeene fonder benaedeelingh van allen fouden
gebruyken; maer dooverighe belanghende, een yegelijck, vernoeght
met 't gheen hem was te beurt gevallen, sigh van 't gheen eens anders
was onthouden fonde. Indien geen eenigh mensch hier van onkundigh
weefen kan, ten sy hy met eenen hebbe afgelaeten een mensch te
fijn, indien de heydenen, wien, in alle waerheit scheemerooghende,
alleen het light der nature heeft bescheenen, deese dinghen gesien he-
ben, wat is 't, Christen Prinsen en volken, 't gheen de billyjkheit
van U begeert gevoelt en gedaen te hebben? Meent yemand dat het
hart is, dat hem worden afgevordert dinghen, die de belijdenis van
soo heyligh een naem verreycht, welkers minfte is sigh t'onthouden
van ongelijckhen, seeker yder een kan weeten welk fijn plight is, uyt het
geen hy een ander voorfchrijfte. Niemandt is 'er onder U, die niet
oopentijck gebiedt, dat yder het fijne naer eyghen goedtuken beftiere,
naw eyghen finlyjkheit belegghen: die niet alle ingeleeften belaft de
stroomen en gemeene plaeten gelijckelijk en fonder onderscheit te ge-
bruyken, die niet met allen vermooghen de vryheit in het oover en we-
derreyf en in 't handelen verdaadjt. Indien men oordeelt, dat die
kleyne Maetschappye, welke wy een Republyck noemen, fonder deese
dinghen niet beftaan kan, (en seeker 'tis onmooghelijk dat se beftae)
waerom fullen niet alle de selfde dinghen noodigh fijn, om de Maa-
tschappye en d'eendraght van 't geheele menschelijck geflaght staende te
houden? Met reght vertoornt Ghy u, soo yemandt teeghen deese durft
geweldt gebruyken, ook straft ghy nae de grootheit der mislaedt
ander-
anderen ten voorbeelde, om geen andere reeden, als om dat, waer
deeze dinghen doorgaens fijn geoorloofd, den staet der heerschappye niet
kan in ruit blijven. En indien een Koningh teeghen een Koningh, een
volk teeghen een volk onrechtveerdigh en met geweldt te werk gaet,
strekt stulg niet om de ruit dier groote republike t'onderst booven te
keeren, en tot hoon des oppersten Opfenders? Dit onderscheit is'er
in, dat, gelijk de mindere Magistraeten van 't gemeen oordeelen, Ghy
van de Magistraeten, soo ook de Koningh van 't heel Al U heeft be-
voolen 't kennis neemen en het straffen der misdaeden van allen ande-
ren, de uwe voor figh heeft uytgefordert. En die, onaengefien hy
de opperste straffe, die traegh, heymelijk en onvermijdelich, voor figh
behoudt, fendet niet te min van hem af, om onder de menschelijke faecken
te verkeeren, twe reghters, welke d'allergelukkigsthe misdaedigh niet
ontvliedt, eyghen gewiffe binnen een yder, en de achtinh of het oordeel
van andere. Deese vierschaaeren staen voor hen oopen, dien alle andere fijn
toegeslooten: tot deese beroopen figh de swakke: in deese worden oover-
wonnen, die in krachten ooverwinnen, die de maete hunner toome-
loosheit geen paelen stellen, die oordeelen voor een geringhe prijs te
hebben 't gheen met menschen bloedt gekoght wordt, die ongelijken
met ongelijken verdeedigh, welker oopenbaere misbedrijven nood-
daekeleych en door het eenpaerig oordeel van alle eerlijke luyden moeten
gedoemt, en door het vonnis van hun eyghen gewiffe niet kan vryge-
iprooken worden. Voor deese beyde Vierschaaeren brenghen wy ook
een nieuwe faeke: voorwaer niet van huysdrop, nogh van 't legghen
van een balk of Spanningh, hoedaenighe gemeenlijk vallen tusschen
bendere luyden, en selfs ook niet een faeck van die soort, welke dikmaels
onder volken voortkoomt, van 't reght van een stuk lands geleeghen op
de grenscheeydingh, van 't besit eeners strrome of eenes eylandts: maett
van by nae den geheelen Ocean, van 't reght om te vaeren, van de
vryheyt van de koophandel. Tusschen ons en de Spanjaerts staen deese
puntten in gelschel: Of de oneyndighe en woefte fce sy den aenwas van
een rijk, en nerghens nae het grootste: of eenigh volk reght heebt vol-
ken die 't willen doen te beletten het verkoopen, het verwisselen,
en eyndelijk het oover en weeder reyfen onder elkander: of yemandt
hebbe konnen, 't gheen nimmemeer het fijne geweet is, weghschenken;
of vinden, 't gheen nu reets eens anders was: of oopenbaer ongelijk
dat langheen tijdt geduert heeft eenigh reght geeft. In deese strijdighe
onderworpen wy ons fels af het oordeel der voornaemste Spaenfche
Godts- en Reghts-geleerden: wy roopen eyndelijk t'onsfer verweeringhe
de eyghene Wetten van Spanjan felye. Soo dit niet helpt, en hen, welke
de fliekere reeden fal oovertuuyghen, hunne begeerlijkheyt verbiedt af-
stant te doen, beroopen wy ons, Prinfen, op uwe maestheit, op uwe
trouwe, gy volken soo veele als erghens in de werelde fijn. Wy maeken
F iij
geen
geen doorstrikt, geen verwart geschil. Wy en twijfen hier niet over twijfelaghtigh hoofdstukken des Godtsdienst, waer in groote duysterheit schijnt te steeken, die, met soo groot een hevigheid soo langh betwist sijnde, dit by nae by den wijzen feeker gelaeten hebben, dat de waerheit nerghens minister is te vinden, als daer men wordt gedwonghen het selfde te gevoelen. Hier is geen strijdighheid oover den staet onfer Republike, en oover de vryheit, niet verkreghen maer herstelt door de waepenen: waer van die eerst reght het oordeel kunnen vellen, die 's Landts wetten der Nederlanders, hunne oude herkoomst, en niet een rijk ingestelt teeghen de wetten, maer een Vorstendom volghens de wetten, grondigh hebben leeren kennen. In welk geschil nochtans een billijke regters, den nootdswangh der nyterste flaevermye van den hals geworpen; aen hen die daer op wat schranderet willen onderfoek doen, het algemeen gefaghe cenes befluyts van soo veele volken; aen hen die op ons gebeeten, die ons quaelyk geneeghen waeren, de belijdenis onser vyanden geen twijfelings meer heeft oovergelaeten. Maer 't gheen wy hier voorstellen, heeft met die faeke geen gemeenschap. 't Heeft niet van nooden, dat sijn yemand anghstigh pijne in een naekeurigh onderfoek. 't Hanght niet aen den uytlegh van de heylighe blaederen, waer van veele veele dinghen niet begrijpen; niet aen de keuren van een volk alleen, welke alle aende met reeden niet en weeten. De wet, volghens welkers voorafschrift men moet oordeelen, is niet moeyelijk te vinden, als die by allen de zelfde is: en light te verfataen, sijnde met een yder gebooren, en yders gemoe- deren ingeplante. 't Reght dat wy verfoeken is foodaenigh, dat het een Koningh lijnen onderdaenen niet behoor te wegheren, nogh een Christen aen die geen Christenen sijn. Want het heeft sijnen oorprongh uyt de natuer, welke even gelijkemoeder van allen is: goedtdaedighe teeghen alle, wiens heerschappy sijn uytstrekht tot de gene die oover volken heerschen, en by hen allerheylighet is, die in godtsvrucht meest gevordert hebben. Neem kennis van deese faeke ghy Vorften, neem kennis ghy Volken: foo wy yets onreедelijk eyftichen, ghy weet, hoe groot U gefagh, en onder U het gefagh der gener die ons naeft gefeeeten sijn, altoos by ons geweeft sy: vermaent ons, en wy sullen gehoorfaemen. Jae dat meer is, foo ghy oordeelt, dat wy in deese faeke yets misdaen hebben, wy sijn bereidt uwe graanschap, en met een woordt, den haet des menschelijken geslaghts te draeghen. Dogh foo 't in teegendeel met de faek geleeghen is, laeten wy aen uwe gewighe en aen de billigheid wat ons te doen staet. Eertijds wierdt onder beschaefde volken voor de grootste onrechtevredighheid gehouden, den genen met de waepenen op 't lijft te vallen, die hunne faeke aen bemiddelaers stelden: daerenteeghen die foo reedelijk een voorwaerde verwierpen, wierden niet als vyanden van cenen, maer van allen met gemeene maght beoorloghe. Welshalven wy sien dat ten dien cynde sijn verbonden gemaekte, en regters gestelt. De
Koninghen zelfs en maghtighe volken oordeelden voor hen geen fack 
foo heerlijk, foo grootmoedigh, als den hooghmoedte en den overlaft 
vanderen te beteugelen, de swakheit en d'onnooefelheit van anderen 
t'onderschraeghen. Welke gewoonte indien se ook heedensdaeghs in ge-
bruyk was, dat de menschen oordeelden 't gheen anderen ooverkoome 
hen van gelijken kan weedervaeren, secker wy souden niet weynigh 
eruister in de waereldt leeven: want de stoutheit van veelen souden ver-
koelen, en die na de reghtveerdigheit uyt insight van eyghen belangh 
aen een kant stellen, souden d'onreghveerdigheit t'haerer schaede 
onteeren. Maer gelijk wy dit in die facke misschien niet te vergeefs 
hoopen, foo vertrouwen wy ook seckerlijk, dat Gy alle, de faeken 
rijpelijk ooverwooghen hebbende, sult oordeelen, dat het verwijlen 
des vreedes ons niet meer te laft geleght kan worden, als de oorsaeken 
des oorloghs: en dat derhalven, gelijk Gy tot nogh toe onfe goedtgun-
stighe en goedwillige vrienden sijt geweest, Gy ook de zelfde of nogh 
meer in het toekoomende sijn sulc, 't allergewenfte dat hen, die het 
eerste deel hunnes gelux stellen in wel te doen, het tweede in een goe-
den naam te hebben, ooverkoomen kan.
INHOUDT
der
HOOFSTUKKEN.

I. Dat volgens het recht der volken yder een, wie hy sy, vrye vaert heeft nae sulke volken als hy wil.

II. Dat de Portugijfen geen recht van heerschappy hebben oover die Indiaenen, tot welke de Hollanders vaeren, op den tijtel van vindinghe.

III. Dat de Portugijfen geen recht van heerschappy hebben over d'Indiaenen, op den tijtel van Paufelijke gifte.

IV. Dat de Portugijfen geen recht van heerschappy hebben oover d'Indiaenen, op den tijtel van oorlogh.

V. Dat de see nae de Indiaenen, of 't recht om derwaerts te vaeren, den Portugij- sen niet eyghen is, op den tijtel van occupatie. a

VI. Dat de see, of 't recht om te vaeren, den Portugijfen niet eyghen is op den tijtel van Pauselijke gifte.

VII. Dat de see, of 't recht om te vaeren, den Portugijfen niet eyghen is, op den tijtel van verjaeringh of gewoonte.

VIII. Dat volgens 't recht der volken den handel onder eenen yegelijken vry is.

IX. Dat den handel met de Indiaenen den Portugijfen niet eyghen is, op den tijtel van occupatie.

X. Dat den handel met de Indiaenen den Portugijfen niet eyghen is, op den tijtel van Pauselijke gifte.

XI. Dat den handel met de Indiaenen den Portugijfen niet eyghen is, door 't recht van Prescriptie of gewoonte.

XII. Dat de Portugijfen op geen billijkheid gegrunt zyn in 't verbieden van den handel.

XIII. Dat de Hollanders den Indischen handel, soo in vreede, als in beflandt en in den oorlogh, moeten behouden.

(a) 't Latijnsch woordt Occupatie brenght mede aanleggingh van yets dat niemandt oye te vooren heeft toegekoomen.

HU-
Van het Reght dat de Hollanders hebben om in Indien te handelen.

I. Hooftstuk.

Dat volghens het recht der volken yder een, wie hy sy, wrye vaert heeft nae sulke volken als hy wil.

Ns voorneemis is kort en klaerlijk te betoonen, dat de Hollanders, dat is de onderdaenen van de Staeten der Vereenighde Nederlanden, reght hebben, om naer Indien, soo gelijk als fe vaeren, te vaeren, en met de Indiaenen te handelen. Tot een grondtflagh fullen wy legghen deesven allerfeckerfen reghel van het reght der Volken, dat men 't voornacmstte noemt, welkers reeden klaer en onveranderlijk is: dat aen yder volk vryfaet te trekken nae foodaenigh een ander als hy begeert, en met het selve te handelen. Dit spreek Godt felis door de natuur, dewijl hy niet begeert dat de natur in alle plaetfen verschaf alle die dinghen, welke tot onderhoud van's menschen leeven vereyscht worden: ook geeft hy dat 'tenee volk in deesf, 't andere in gene kunfen oevertreffen. En waer toe dit alles? dan om dat hy gewilt heeft, dat door onderlingh gebrek en overvloedt de vriendschappen onder de menschen fouden gekoeftert en onderhouden worden; op dat niet yder een oordeelende, dat hy by sgh svelen kan beften, hier door sgh svelen soude onbequaem maeken om onder menschen te verkeeren. Nu is 't door een infeelinge gheefde reghtveerdigheyt soo gheschaepen, dat het eene volk moet ver- vullen de behoefte van het andere, op dat door die wijf (gelijk Plinius sgeht) 't gheen erghens ter weereeld gheschaepen is, soude schijnen by allen gheschaepen te sijn. Weshalven wy deighters hooren sghen: 'Nec vero terre ferre omnes omnia possunt, dat is, Alle aerd is niet bequaem om alles voort te brengen, als nogh: Excedant alii, enz. dat is, Een ander sal natur door sijn graefsfertergen, en 't gheen er volghe. Die dit derhalven wegrneemen, die neemen met eene wegh die noit genoegh gpeepe maetfschapp der menschen onder elkander, sy neemen wegh alle gelegenhen om elkander wel te doen, en sy sijn, met een woopdt, fchenders van die naturse sels. Want en dien Ocean, welken Godt om de Landen heen gefort heeft, van alle kanten en naer alle kanten vaerbaer sijnde, en die gefette of ongewoonen winden, die niet altoos uyt den svelen hoek, en somwijlen ook uyt alle gewesten te gelijk waeyen, geeven die niet genoeghsaem te kennen, dat allen volken den toegangh tot alle volken van de natur is toegestaen? Dit reekent Seneca de hooghste weldaedt van de Natuer, dat se en door de windt

1. In sijn Lofreeden.
2. Virg. Landged. 11. B.
3. Virg. Eneas. vi. B.

volken
volken verre van den anderen afgeleeghen onder een gemenght, en alle haeregeoe-
deren in gewesten soo verdeelt heeft, dat den onderlinghen handel den menschen
tuiflehen elkander noodfaekelijck was. Dit regh dan is allen volken gelijck en evene
nac: ‘t welk de treffelijxte 1 Reghtsgeleeorden soo verre uytstrekken, dat, volghens
hunne stellinghe, geen Republik of Vorft in ‘t algemeen kan beletten andere tot
sijne onderdaenen te koomen, en met hen te handelen. Hier van daen heeft fijnen
oorproogh dat allerheylightse regh van herberghaemhent. Hier uyt spruyten die
klaghten 2

Quod genus hoc hominum, queae hune tam barbara morem
Permittit patria? hospitio probibemur arene. dat is:

Wat aerd van volk, soo ruw,
Bewoont dees kust? wat landt mishandelt vreemde lieden
Soo hardt, en onbechof? men wil ons hier verbieden
Te ruften op het Vract. — Vondel.

En elders: 3

Littusque rogamus

Inocuum, & curitis undamque auramque patem. dat is:

Wy bidden om verblijf op strandt, doch fonder schae,
En fee en lught, die fijn elk een al evene nac.

En wy weeten, dat uyt deefe oorfaek eenighe oorloghen fijn geproooten; als dien
van Megara teeghen die van Athenen, dien van Bologne teeghen de Veneriaenen.
4 Dat de Kaftaiaenen ook deefe reghtveerdighe oorfaeken teeghen de Amerikaenen
conen gehadt hebben, 5 en waerfichijnlicher dan alle andere, is het gevoelen van
Victoria, 6 soo fe verhindert wierden onder hen te reyfen, en te verblijven; soo fe
gehouden wierden buyten de gemeenschap dier dinghen, welke, volghens’tregh
der volken, of gewoonten gemeen fijn, soo men eyndelijk hen den handel niet
wilde toelaten. Diergelijck is ‘t gheen men leeft in de hiftorie van 7 Mofes, en daer
uyt by Augustinus, 8 dat de Iraetâlen reghtveerdighe oorloghen gevoert hebben teeghen de Amorriten, om dat hen doortoght fonder yemand te beschaedighen
wierdt gewegheert, die door een feer billijk REGHT DER MENSCHEN.
LYKE MAETSCHAPPY hen behoorde oopen te flaen. En om die reeden hebben Hercules den Koningh der Orchemeniers, de Grieken onder Agamen-
non den Koningh der Mijfen den oorlogh aengedaen; 9 gelijk als of de weeghen
natuerlijck vry waeren, als 10 Baldus heeft gefeght: en by Tacitus 11 worden de Ro-
meynen van de Duystschen beschuldigd, dat fe onderhandelinghen en byeenkoorn-
der van volken weeren, en de froomen en de landen, en einighermaeten den
hemel selvs flooten. En eertijds heeft den Chriftenen teeghen de Sarracenen geen
tijtel meer behaeght, als dat fe door hen buyten het Joodtfe landt wierden gehou-
den. 12 Uyt dit gevoelen volght, dat de Portugijfen, al schoon fe heeren waeren
dier geweeten, dâer de Hollanders nac toe vaeren, dien van Hollandt nohtans
ongylk doen fouden, indien fe hen den ingangh en den handel afheeden.

Hoe veel onredelijker is het dan, dat eenighe die willen handelen met volken

1. Infl. de ret. divis. 9. & L. nemo igitur.
2. ff. cod. de Grotius van ’t regh des oorlogs 1. B.
4. 2. Virg. Encid. 1. B.
5. 3. Virg. Encid. vi. B.
7. 4. Sagonius in ’t laetfte. B. van de faeken van
8. Italien.
10. 5. 6. 7. Doe hier by Covarruvis in c.
11. peccatum. 5. 9. n. 4. ibi. Quinta.
13. 8. Augustin. oover Num. 4. B. 44. quzlt. En
14. Eft. laetle cap. 23. 4. 2.
15. 9. Sophoeles in Trachin.
16. 10. 3. Confl. 293.
17. 11. In fijn iv. B. der Hift.
20. die
die ook selfs willen met hen handelen buyten dien handel worden geflootten, door toedoen der gener, in welker maght nogh die volken zijn, nogh ook dat gene, waer
door men reyt; naedemael wy selfs traetschenders en seeroovers om geene andere
reeden soo seer vervloeken, als om dat se de doortoghen en weeghen beletten en
onvycligh maken.

II. HOOFSTUK.

Dat de Portugijzen geen reght van heerschappy hebben oover die Indiaenen, tot wel-
ke de Hollanders vaeren, op den tijtel van vindinghe.

Dat nu de Portugijzen geen heeren zijn dier gewesten, op welke de Hollanders,
vaeren, naemtlyck van Java, Sumatra, 't grootste gedeelte der Moluk-
ken, belbuyten wy door een t'eenemael seckere bewijsreeden; om dat niemandt
heer is van die fæck, welke nogh hy selfs immermeer, nogh yemantd fijen't wee-
ghen heeft befeeten. De eylanden, van welke wy spreeken, hebben, en hebben al-
toos gehadt, hunne Koninghen, hunne eyghene regeeringhe, hunne wetten, hun-
ne reghten: den Portugijzen wordt, gelijk aan andere volken, den handel toege-
staen: welhalven fy en schattinghen betaelende, en het reght om te handelen van
de Prinsen verloockende en verkrijghende, genoeghaem bekennen dat se geen hee-
ren zijn, maer als vreemdelingen aldaer koomen. En alhoewel tot een heerschappe-
pennen eygendom niet genoegh is den tijtel te hebben, maer ook boovendien het
befit vereychter wordt, aengekhen het wat anders is een fæck te hebben, watanders
reght om de fæck te verkrijgen, nochtans stelle ik vaft, dat de Portugijzen selfs
geegenen tijtel van heerschappendt befit hebben oover die landen, welken hen het
gevoelen der Leeraren, en dat wel der Spanjaerden selve, niet benoomen heeft. Voor
eerst; indien se fegghen, dat die Landen tot een belooningh van vindingh die hun-
ne geworden fijn, fegghen is't gheen nogh reght nogh waer is. Want vinden is
niet daer van het gefight te hebben, maer de handt daer aent te flaen, gelijk in den
brief van Gordianus 1 wordt getoont: waerom de Letterkundighe de woorden in-
ventire en occupare, stelen voor werkwoorden, die de selfde beeteekenis hebben:
en alle Latynsche schrijvers fegghen, dat't gheen wy hebben verkreeghen, fulx eerst
is't gheen wy gevonden hebben, welkers teegengeftelt woordt is perdere, verlie-
fen. 2 Jae dat meer is, de natuurlycke reeden selfs, en de klare woorden der wet-
ten, en den 3 uytlegh der geleerden, toont duydelijk, dat, om den tijtel van heer
to verkrijghen, die vindinghe eerst genoegh is, welke faemen gaat met de befittingh-
; wanneer naemtlyck roerende goederen worden aenveert, of onroerende bin-
nen paelen en bewaeringhe beflootten worden: 4't welk in deehe soort geenfints kan
gefeght worden. Want de Portugijzen hebben aldaer geene befittinghen. En boo-
vendien kunnen de Portugijzen in geenderley maniere gefeght worden Indien ge-
vonden te hebben, 't welk reeets voor soo veel euwen was beroemt geweect. Nu
al ten tijde van Horatius

Impiger extremos currit mercator ad Indos,
Per mare panperiem fugiens. 5

De nijvre koopman, bangh voor armoc, graegh tot winnen,
Durft toghten oover fee ten cynde't Ooft beginnen.

Hoc nauweurigh hebben de Romeynen ons de meeste landen van Sumatra
beeschreven. 6 En nu reeets hadden niet alleen de naeburighe volken, Perfen en

1. L. Si Barlatoren C. de fidejuif. Non. Mar.,
c. 4. in verbo occupare. Vide Coman. Comm.
2. Juris Civilis l. 3. c. 3. in fine. Vide Bonell, de fure Civili l. 4. c. 10.
3. Inflit. de rer. divisione 8. illud quantum eff.
5. 1. B. t. brief.

Ara-
Arabiers, maer ook zelfs d'inwoonders van Europa, insonderheid de Venetiënen, voor de Portugiënen kennis van d'andere eylanden. Daerenbooven geeft het vinden zelfs geen recht, als op die dinghen, die voor 't vinden geenen eygenaar hadde. 1. Doch de Indiaenen, toen de Portugiëen tot hen fijn overgekoemen, hoe-wel'se ten deele afgoodendienaers, ten deele Mahumeriffen, en in swaere fonden bedolven waeren, hebben niet te min in 't gemeen en in 't befonder de heerschappuy hunner goederen en befittinghen gehadte, welke hen fonder rechtveerdighe reeden niet heeft konnen ontweldight worden. 2 Dit befluyt maekt met feer bondighe reedenen, nae andere beroemde schrijveters, den Spanjaert Victoria: 

De wereldtijcke of kerkelijke Christiffen, feght hy, komen d'ongeloovighen van wereldtilijke maght en heerschappy niet berooven, alleenlik om die reeden, dat s' ongeloovighe fijn, ten fj eenig ander ongelyk van hen fj voortgekoomen. Want het geloof, gelijk Thomas 4 feer wil feght, neemt niet wegyt het natuurlijk of menchelijck reght, waer uyt de heerschappende eygenommen fijn voortgekoomen.

Jae te gelooven dat de ongeloovighe geen eygenaers hunner goederen fijn is kerfchlich en de fäeken die van hen befeeten fijn, hen om die zelfde reeden 'tontweldighen is dievery en rooff, niet min, als of het zelfde den Christiffen gëschiede.

Welte reght feght derhalven Victoria, 5 dat de Spanjaerts uyt die oorfaek niet meer reght op d'Indiaenen gekreeghen hebben, als de Indiaenen fouden gehadte hebben op de Spanjaerts, indien eenighe van hen eerst in Spanjen gekoome waeren. En fecker de Indiaenen van 't Oosten fijn geen dwacefe en onfinninghe, maer vernaftighhe en schandere menchen, soo dat zelfs hier uyt geeneen dekmantel om hen 'tonder te breanghen kan genoomeen worden, die noghtans in figh selven niet is fonder oopenbaarre onblijdheid. Al van oude tijden heeft Plutarchus gefeght, dat het is geweect, een dekmantel van gierigheid de barbaren te temmen; naementlik, dat een goddeloofe begerlijckheit om een ander 't tijne te berooven, dit 'teenen dekmantel neemt, het befaeghen en befluefen der Barbaren. En zelfs ook nu wordt die verwe om volken teeghen wil en dank tot befluefder en menchelijcker fededen te breanghen, welke eerctjds de Grieken en Alexander gebruukht hebben, van alle Godsgeleerde, en insonderheyt van de Spanjaerts, 6 voor eer- en godde-loos gehouden.

III. HOOFTSTUK.

Dat de Portugiëfen geen recht van heerschappy hebben oover d'Indiaenen, op den tijtel van Paufelijke gifte.

En tweeden, soo se willen gebruyken de verdeelinghe van den Paus Alexander de Sefde, staet voor al hier op te letten, of de Paus hebbe gewilt alleenlijk de geshillen tusschen de Portugiëfen en de Kaftliënen befluegen, 't welk hy feckerlijck heeft konnen doen, als bemiddelaer tusschen hen gekooren, gelijk ook de Koninghen Sefde nu al te voeren eenighe verbonden dier aengaende gemaekht hadten: 7 en indiend dit soo is, sal de fäek, naedemal tusschen andere gehandelt is, d'ouerlijke volken niet aengaen: dan of hy is gefint geweect by nae elck vierde gedeelte van de weereldt aan de twee volken te schenken. 't Welk schoon het de Paus gewilt en vermocht hadte, foudde echter daer uyt niet terfondt volghen, dat de Portugiëfen heeren dier landen fijn, naedemal niet de begiftigingh, maer de ge-

1. L. 3. ff. de acquir. terru dom.
2. Covar. in e. p. cecatum. 5. 10. no. 2. & 4. & 5.
3. Van de borgerlijke maght, 1. deel. num. 9.
4. 2. & 2. quatt. 10. art. 12.
5. Victoria van de Indiaenen 1. deel. n. 4. 5.
6. en n. 19.
7. Vide Valquez in praf. n. 5.
8. Vide Orophum.

volghde
volghde oovergaeve heer maakt: 't waarom ook by deele sâck de besittingh sâck moeten koomen. En daerenbooven, indien yemandt het reght selve, 't fy goddelijk, 't fy menschelijck, wil onderfoeken, doch niet dat afmeeten naer sijn eygenh belangh, zal hy ligtelijk bevinden, dat diergellijcke begifftingh, als sînde van een sâck die een ander toekoomt, van geen gewigt is. Ik fal my hier niet inlaeten in het gefchil van de maght des Paus, dat is, des Bischops der Roomsche kerke, noch yets stellen, ten fy uyt onderfoellingh, dat is, 't gh en de geleerdtse mann en onder hen bekennen, die het Pauffelijk gelagh feer veel toefchrijven: voornaemelijk de Spanjaerts, die, dewijlse nae hunne doorfienentheid ligtelijk sijt, dat de Heere Christus alle aerdijche heerschappij van sijn selen heeft wegghedaten, immers geen heerschappij van de geheele wêreldon, voor soo veel hy een mensch geewest is, gehad heeft, en indien hy die al gehad hadt, echter door geene bewijsreedenen sôude konnen vaftgemaakt worden, dat dit reght op Petrus, of de Room- sâche kerke, door reght van Stadhouderschap, is oovergegrevena: naerdien andersints ook feeker is, dat Christus veele dinghen gehad heeft, waer in de Paus niet gefuccedeerd is, sônder eenighe verfaechdheit hebben slaende gehouden (ik fal hunne eyghene woorden gebruyken) dat de Paus geen wereldtelijk of tijdelijck heer is van de geheele wêreldon. 't Jae ook, indien hy eenighe soodaenige macht in de wêreldon hadt, hy die echter niet reght sôude ooffenhen, naedemâlhy met sijn geestelijck reghtsgebiedt moet te vreeden sijn, en hy die in geenen deele aan wereldt- lijcke Vorîten kan oovergeeven. En dat meer is, dat soo hy al eenighe maght heeft, hy die heeft in ordre, gelijck sôpreekten, te den geestelijcken lâcken. Dat hy dier- halven geen maght heeft oover d'ongeloovigh volken, als die tot de kerke niet en bohoore. Waer uyt volght, nae 't gevoelen van Cajetanus, en Victoria, en 't meer gederedeelte soo van Godsgeleerde als Canonisten, dat het geenen be- quaemhen tijtel is teeghen de Indiaenen, of dat de Paus die Landschappen gegee- ven heeft, als abfolút heer, of om dat de heerschappij des Paus niet erkennen: en oover sülx dat sôls de Sarracen en op dien tijtel nimmer sijn beroofd geweeft.

IV. HOOFTSTUK.

Dat de Portuguysen geen reght van heerschappij hebben oover 't Indienaen, op den tijtel van oorloogh.

N

Aedemâl dan, dit alles weghgenoomen sijnde, klaerlijck is, 't gh en ook Victoria schrijft, dat de Spanjaerts, vaerende nae die verre geleeghene landen, geen reght met sijn gebragt hebben, om figh meefter van die Landschappen te maeken, is maer alleenhly oever den eenighen tijtel van reghts oorloogh, die ook sôls, soo hy al reghtsverdigh was, noghtens tot de heerschappij geen voor- deel sôude kunnen doen, ten fy door reght van roof, dat is, nae de bemaghtingh. Maer soo verre van daer is 't, dat de Portuguysen die sâckhen sôuden bemaghhtighe hebben, darfe met de meeste volken, tot welke de Hollanders sijn gekoomen, op die tijdt geen oorloogh hadden. En soo heeft derhalven geen reght voor hen kon- nen verkreeghen worden: door dien oor hy, soo fe al eenighe ongelijken van de Indiace-

1. Vide Inf. de renum divix. s. per tradit.
6. Vid. Ibis. num. 28. Covar. oover de plaets
8. Sie de plaets van Cajetanus hier benedece.
10. d. num. 31.
11. nen
HUGO DE GROOTS
nen hadden geleden, fy met reeden moeten geoordeelt worden die door langhe
duurethge vreede, en minnelijken handel, vergeven te hebben. Hoewelsee ook
zelfs geen den minften dekmantel tot oorloogh gehad hebben. Want die de Bar-
baaren beoorloogh, gelijk de Spanjaerds de Amerikaenen, syen gewoon twee sàc-
ken t'eenen dekmantel te neemen: of dat hen van de selfde niet wordt toegelaetent te
handelen, of dat fy de leere des waeren Godtsdienstfs niet en willen aenneemen.
En wat den handel belangt, dien hebben de Portugijfen van de Indiaenen verk-
kreeghen, soo dat fê in deeven deele niet en hebben te klaeghen. Den anderen
dekmantel is in geenen deele reghtveerdigher als die der Grijckhen teeghen de Bar-
baeren, waer op Boëthius 2 gesien heeft.

An distlant quia disidentique nates, 

Injuslas acies, & fera bella movent, 

Alternilque volunt perire telis? 

Non eff justa fatis fævitiae ratio. 

dat is:
Is d'oorefack van hun onreghtveerdgh oorloogh woede, 
En vallenâe op elkaer met overfellen moede, 
Is 't ooghe merk hier en daer door klingh en spies te vellen, 
Om dat te wijde van een geene selfde seeen fteffel?
Die reeden tot fôo groof een wreedtheit, hoe genoomen, 
Is niet reghtveerdigh.

En dit is het beflyt van Thomas, van 't Concilie van Toledo, van Gregorius;
van meeft alle de godtsgeleerden, Canoniffen en Rechtsgeleerden: ó dat voor hoe
veel ook den Woestelinghen het geloof gepreeditk fy, (want van hen die te vooren
Christen Vorften zijn onderworpen geweest, als ook van d' Afgevallene, is een an-
der geschil) aenneemelijck en genoeghfaem, en indiense 't niet en hebben willen
aenneemen, echter niet geoorloof ist om deeven reeden hen te beoorloogh, en van
huune goederen te beroon. ò 't Is de pijne weerd tot beveftighing van deequfêe
facke de eyghiene woorden van Cajetanus 3 uyt te schrijven: Sommige ongeloovig-
he, sëght hy, fijn nogh met reght nogh met der daedonderdaenen der Christenen
Vorften, volghens 't waereldtlijck reghts gebeidt, gelijk gevonden worden de heydenen,
die nimmermeer 't Roomsche rijk zijn onderworpen geweest, be沃oonende landen, in
welke den Christelijken naam neyt geweest is. Want de heeren van deeven, hoewel
ongeloovighe, fijn wettelijke heeren, 't fy fe door een Koninghylke, 't fyfe door een
burgheelijcke heerschappij geregeert worden: en fêfijn om hun ongeloove niet beroofft
van hunne heerschappij over de haere, dewijl de heerschappij is uyt het gestelde reght,
net ongeloove uyt het goddelijk reght, 't welk het gestelde reght niet wegbemand, gelijk
hier booven in geshef geweest is. En van deeven weet ik geenu wet, voor soo veel het
waereldtlijck aengaet. Teeghen deeven kan geen Koningh, geen Keyster, noch de
Roomysche kerke oorloogh aanvangeh, om figh meester van hunne landen te maenek, of
ben waereldtlijke hunne heerschappij onderwerpen: om dat 'er geen reghtveerdigher
oorefack van oorloogh is, naeendelijk Jesus Christus, de Koningh der Koninghen, wien
maght gegeeven is in heenem en op aerd, om befit van de waereld te neemen,
gefonden heeft, niet sloydte met een geuapende krijgsmaght, maer heylighe pre-
dikers, gelijk schaepen in 't mijden der volvoten. Waerom ik nogh in het oude Testa-
ment, alwaer het befit geuapenderhandt moet genoomen worden, leefe, dat eenigh
landt der ongeloovigen den oorloogh is aengedaen om die reeden, dat fê geen geloo-
vighe waren: maar om dat fê geenen doorlotge geuven wilden, of om dat fê benhelee-

Indiaenen. n. 10.
3. 2. 2. qu. 10. ar. 8. c. de luidis diff. 45.c.
qu sincera. eadem. diff. Innoc. d. loco. Bartol. ad
1. 1. C. de pag. Covir. ad c. peccatum. p. 2. 5. 9.
& 10. Ayala de jura bellii l. 1. c. 2. n. 28. arg.
5. ad Sum. Thom. 2. 2. 4. 66. art. 8.
dight
VRYE SEE.

49
digbt hadden, gelijk de Medianiten, of om weederom aen het hunne te koomen, t' gheen hen door de goddelijke mildadigheid vergunt was. 

Dit is SEER SWAERLYK SONDIGHEN SOUNEN, indien we 't gelooove Christi Jesu door deelen weegh trachten te verbreiden: en wy souden geen WETTIGHE HEEREN derselver zijn: naer begaan GROOTE STRUYKROOVERYEN, en gehouden sein tot vergoedinghe, als sijnde ONRECHTVEER-DIGHEE OOVERHEERSCHERS OF GEWELDIGHE BESET-TERS. Nae dese soudie men moeten senden preedikers, eerlijke hyden, om hen door leere en voorbeeld tot God te bekeeren, en niet die hen ooverweldighen, be-rooven, erghernis geeven, t'onderbrengen, en dubbele kinderen der belle maken, eeven al de Pharisieen. En volghens dit ontwerp hoort men, dat dijkwils van den Raedt in Spanyen, en de Godtsgeleerde, insonderheyt van de Domicaen, is befolooren, dat men alleen door de preedikinge des woords, niet door oorloogh, de Amerikaen tot het geloovt moeet ooverbrengen: jaen ook herstellen in de vryheit, die hen op dien naem ontweldight was, 't gheen men sacht van den Paes Paulus de derde, en Keyfer Karel de vijfde, Konigh van Spanyen, is voor goedt gekeurt geweest. Wy gaen nu voor by, dat de Portugijfen den Godsdiencf in de meeste gewesten geheel niet voortplanten, jaef selve daer toe niet arbeydhen, dewijs' alleen op winft uyt fijn. Jae ook, dat aldaer dit waer is, 't welk een Spanjaert van de Spanjaerst in Americhe gefchreven heeft, dat men daer niet hoort van wonderwerken, niet van teekenhen, niet van voorbeelden eenes Godsdiencfthgen wandels, bequaem om ook anderen tot het selfe geloof te bewecghen, maer van veele erghernissen, van veele vuyle flukken, van veele goddoofswedden. Woehalven naedemael hen en de besittingh, en den tijtel van besittingh ontbreekt, en de goederen en landen der Indiaenen niet voor sooenaighe moeten gehouden worden, als of die te vooren niemandt hadden toebehoort, en dat naedemael' selve eynhen waeren, die van andere met recht niet hebben konnen verkreeghen worden; volght, dat de volken in Indien, van welke wy spreekhen, de Portugij-fen niet eynhen, maer vry en hun eynhen meefter fijn: waer aen selve de Spaensche Leeraers niet en twijfelen. 

V. HOOFSTUK.

Dat de see naye d'Indiaenen, oft 't reght om derwaerts te vaeren, den Portugij-fen niet eynhen is op den tijtel van occupatie.

Indien dan de Portugijfen op de volken, landen en gewesten gheen recht verkreeghen hebben, lact ons sien of de see en de vaer of den handel sijn hebben eynhen maken. Wy fullen onfe eereb aenmenkinghe laeten gaa over de see, welke, naerdien fe of niemandts eynhen, of gemeen, of 't algemeen reght der volken doorgaens in de reghten genoeckt wordt, fullen wy dierwijke allerbequaemt verklaren wat dese woorden beteekenhen, indien we alle de Dijghters van Hesiodus af, en de Wijgteren, en de oude Rechtsgeleerden volghende, in tijden onderscheyden die dinghen, welke moogheblyk door geen langhen tijdt, dan echter door feekere reeden en hunne eynghene natuer, sjin van een gesechedyen. En 't moet ons voor geen mislach gereekent worden, indien we in de verklaringhe van het reght dat van de natuer voortkomt, gebruyken het gefagh en de woorden derogener, die men vult stelt, dat feer groot natuerele oordeel gehad hebben. Derhalven moet men weeten, dat in d'eerste beginfhen des menschelijken leevens wat anders als 't nu is 2 heerschappend eygendom, wat anders geemeenschap geweest is 3.

1. Vf. in fine par. 2. 1. relection, de Indis. a Dominium. 2. Vide Glof, & Caffir. in l. ex hoc jure &c.

jus nat. diff. 1. Want
Want heerschappend tyegendom beteekent nu yet s eyghen, 't welk naemt in foo yemands is, dat het eens anders niet en fy op de seldfe wijse. Dogh gemeen noe- men wy, welkers tyegendom onder veelen door seckere gemeenschap of overeen- stemmingh by een gebragt is, met uytstituingh van andere. De armoedc der taelen heeft genoortlakte de seldfe woorden te gebruyken, in een faek die niet de seldfe. En dus worden die woorden van onfe maniere tot dat oude recht gebragt door seckere gelijkenis en afbeeldstel. Gemeen is derhalven toen niet anders ge- weest, als 't gheen eenvoudelijk teeghen eyghen gefelt wordt: en heerschappend tyegendom een gheen onrechtveerdigh vermoooghen om een gemeene faekte te ge- bruyken: welk gebruyk de Schoollecraeren 1 goedgevonden hebben van feyt en niet van reght te noemen, om dat 't gheen men nu in reghten gebruyk noemt, yet s eyghen is, of op dat ik nae haere wijfe spreeke, afsbloederl. tot andere genoot wordt. Nae 't eerste recht der volken, 't welk ook somwijlen het Natuerlijke ge- noemt wordt, en 't welk de Dighters elders door de goude eeuwe, elders door 't rijk van Saturnus of der Rechtveerdigheid afschilderen, is niets eyghen geweest: 't welk Cicero gefeght heeft: *Dogh van nature sijn geen dinghen yemandt befon- dere. En Horatius:

* Nam PROPRIÆ telluris HERUM NATURA nec illum,
Nec me, nec quengquam flatuit. — dat is:
Want heer van eyghen landt of grondt Natuer niet heeft
Gefelt nogh hem, nogh my, nogh yemandt die 'er leeft:
Want de natuer heeft geen eyghenaers konnen onderfcheyden. In dese beteekens dan tegghen wy, dat alle faeken in die tijd gemeen geweest sijn, geveende 't felve met de Dighters te kennen, wanneer te tegghen dat de eerste menschen ten gemeenhen nutte gefeght hebben, en de Rechtveerdigheid door een ongeschoend verboudf sikh tuffchen alle faeken in 't midden gefelt heeft: en om dat klaerder uyt te tegghen ontkennen s, dat in die tijd de velden afgepaelt waerden, of 'er eenighen onderlinghen handel geweest is.

—— Promiscua rura per agros
Preßiterant cunctis COMMUNIA cuncta VIDERI. 2 dat is:
Geen akkers dan door een te landt gebruykt van yder
Hadte schijnen allen al gemeen te maeken.

Met reeden is'er bygevoeght wideri, schijnen, om 't onyeugtijck gebruyk, gelijke wy gefeght hebben, van het woordt. En die gemeenschap wiertd gebragt tot het gebruyk:

—— Perovium cunctis ite,
COMMUNIS USUS omnium rerum fuit. 3 dat is:
De doortoght oover al was vry, 't gebruyk gemeen
Van alles.

Ten welken opsighte het een seckeren heerschappenden eyghendom was, maer algemene en onbepaelt. Want Godt hadt alle dinghen niet deesen of genen ge- geven, maer het menschelijck geslaght, en op die wijfe wierden veele niet verhin- dert in 'tgeheel eyghenaers sijn van een en de seldfe faeke: dan soo wy het woordt heerschappenden eyghendom, neemen in de heedenstaechighs bereckeniss, is het tegghen alle reeden. Want dat besluyt in sigh een eyghendom, die toen niemandt hadt: en seer bequaemelijck is dit gefeght:

—— Omnia rerum
Usurpantis erant — 4 dat is:
De dinghen quaemen toe aen die 'er maer gebruykte.

1. Vide Vafa, Controv. ufi freq. cap. 1. num.
1o. c. exit qui feminat. de Verb. lig. in c. clem. exivi de paradiso, de Verb. sign.
2. Avienus in Arat.
4. Avienus.

Dogh
Dogh tot die onderscheydingh van heerschappende eyghendommen, die 'er nu is, schijnt men niet als door cene drift en t'effens, maer allengskens gekoomen te zijn, de natuur deszelfs begin aenwijzende. Want naedmeeal 'er eenige facken sijn, welker gebruyk beftaet in verbruyk, of om dat fe veranderd sijnde in de zelfthandigheid des gebruykenden, naederhandt geen gebruyk meer toelaaten, of om dat fe met het gebruyken tot het gebruyk verarghien, heeft in de facken van d'eerste foort, als inpijen drank, figh terfcont opgedaan feeker en eyghendom, die van 't gebruyk niet is afgefecheyden. Want dat is eyghen sijn, foo aen yemandt te sijn, dat het met eene niet en kan eens anders sijn, 't geen naederhandt tot de facken van de laatste foort, naementlijk kleederen, en andere roerende goederen, of sijten feeker opzichte roerende, is uytgefreet. 't Welk foo sijnde, hebben sels niet alle onroerende goederen, al sijten landeryen, ongefcheyden kunnen blijven: want alhoewel 't gebruyk van deselve niet enkelvoudig beftaet in verbruyk, haer gebruyk noghtans is om feeker verbruyk aengekocht, als akkers en boomgaerden, om de sijn; weylanden ook om de kleedinghe: dan tot het gebruyk van allen fonder onderfcheidingh kunnen fe niet gebruyk sijn. 'Op den gevonden en eyghendom is een wet getelt, die de natuur soude naevolghen. Want gelijk in den beginne dat gebruyk gehouden wierd door een toeeygheninghe tot het lighaem, waer uyt wygegeght hebben dat eerst den eyghendom gefprooten is, alfoo heeft men geraeden gevonden, dat door gelijke toeeygheninghe de facken yder souden eyghen worden. Dit is 't geheen genoemt wordt occupatie, met een eer bequaem woordt om uyt te drukken die facken, welke te vooren yder eeven nae geweeft hadden: waer op den Treurdigher Seneca speelt.

--- INMEDIO est sceleus

POSITUM OCCUPANTI — dat is:

't Stuk faet ons eeven schoon voor die het eerst aanvaert.

En den Wijfgeer: *De sitplaetfen ter Schouwburgh sijn allen Roomschens ridde- ren gemeen: in die noghtans mijn eyghen plaetfè, die ik eerst inneem. Hierom feght Quintilianus, *dat 't geen voor allen waft, een belooningh voor de nijverheids: en Tullius, *dat de facken door een oude inneeminghe sijn geworden der gener, die eertijds in leedighe en onbewoonde plaetfen sijn gekoomen. Dogh dese occupatie moet in facken die sijn teeghen 't besit fellen, als sijn wilde dieren, geduerend sijn; in andere is 't genoegh, dat het besit met het lichaem begonnen, met het her behouden worde. Occupatie in roerende goederen is een aengrippingh, in onroerende betimmeringh of bepaelingh: waerom Hermogenianus, wanneer hy feght dat de heerschappende eygendenommen sijn onderfcheydhen, daer byvoeght, dat de landen sijn bepaelt, gebouwen geplaatst 6. Deeven flant der facken wordt van de Dighters te kennen gegeven.

Tum laqueis captare feras, & fallere vifco
Inventum:
Tum primum lubiere domos?.

Dat is:

De Lijmflang quam toen op, en strik, om 't wilt te binden,
En vogels door bedrog. — Vondel.
Toen hebben fe sijn eerst begeeven onder dak.

COMMUNEMQUE PRIUS, cee lumine folis & aure

Cantus humum longo fignavit LIMITE melior. 3 dat is:

1 ff. de uuf. canum rer. que uuf conf. Extrav. de verb. fign. ad conditionem & quia quorumdam. Thom. 2. 2. 78.
2. Seneca Thesfet.
5. Pflichten 1. B.
6. L. ex hoc jure ff. de uuf. & jure.
7. Virg. Landtd. 1. B.
8. Ovid. Herifthep. 1. B.

De
De Landtman paffe 't landt met merken 't onderscheiden,
Voorheene soo gemeen als zon en oope lucht. Vondel.

Hier nae wordt, gelijk Hermogenianus te kennen geeft, den handel gerede-
ven, om welkers wil
Fluctibus ignotis insulatae carinae. dat is:
De scheepen huppelden op onbekende baeren.

En op den zelfden tijdt heeft men begonnen Republiken in te stellen. En al-
dus fijn 'er van die dinghen, die feedert 'eerste gemeenschap van een gescheiden
waeren, gemaakt twee foorten. Want fommighe fijn gemeenc, dat is, het volk
cyghene ('t welk de cyghentlichen beteekenissen van dat woordt is) fommighe louter
beonder, dat is yder mensch in 't beonder toekoomende. Gemeene occupatie
nu geschiet op de zelfde wijze als de beonder. Seneca: Landtpalen van die van
Athenen of van Capna noemen wy, welke de naehuaren daer nae onder elken-
door een beonder scheydinge van een scheyden. Want yder natie

PARTITA FINES regna constituit, novas
Extruxit urbes. dat is:
Heeft naer het scheyden van haer grenfen, Koninghrijken
Geligt, en feeden nieu gebouwt.

Op dece wijfe seght Cicero, dat het landt Arpinas wordt genoemt der Arpi-
naten, en dat onder Tufculum der Tufcularen: van gelijen is, 't seght hy, met de be-
schrijvinghe van yders beonderde besittinghen; waer uth, alsoo yder het sijne heef-
van die dinghen, die van nature gemeen geweest sijn, yder moet behouden, 't gheen
bem is toegewallen. Dogh in teegendeel noemt Thucydides dat landt, 't welk in
de verdeelinghe geen volck is toegavallen sijen, dat is, onbepaelt, en door geen
grenfen allesfints afgescheiden. Uyt het gene te nogh too is gelsght konnen
verstt laten worden twee fæcken. 't Eerfte is, dat die dinghen, welke niet en konnen
geoccupeert worden, of nimmer geoccupeert sijnde, niemands konnen cyghen
sijn, om dat allen cyghendom van occupatie sijn begin genoemen heeft. En het
andere, dat alle die dinghen, welke van nature soo gelsft sijn, dat fe, wanneer
yemandt die gebruikt, niet te min voor allen anderen wie het lij fonder onder-
scheit tot het gebruik genoegh sijn, ook heedenlaeeghs van die conditie sijn, en
voor altoos behooren te sijn, alsfe waeren, toen fe eerft van de natuur ontdekt sijn.
Dit heeft Cicero gewilt. En de maetsschappe die sijn allerwijze uytstrekht voor de
menschen onder elken, en voor allen onder allen is dece, waer inm men houden moet
de gemeenhschap van alle dinghen, welke de natuur heeft voortgebracht tot het ge-
meene gebruik. Van dece foort nu sijn alle fæcken, in welke den eenen fonder verno-
toringh des anderen kan gierst worden. En onder die stelt Cicero: yemandt
niet te beletten waeter uyt de rivier te schezzen. Want het rivierwaeter, voor soo
veel 't fooaenigh is, en niet voor soo veel 't een rivier is, wordt van de Rechts-
geleerden gereekent onder die dinghen, dicallen gemeen sijn: en van den Dichter.

Quid prohibetis AQUAS? USUS COMMUNIS aquarum est.
Nec solum PROPRIMUM NATURA nec AERA fecit,
Nec tenses. UNDAS, in PUBLICA mnera veni. dat is:

Wat weghteert dat ik mijn dorft eens lefch
Met waeter, elk gemeen? nature, op dat we leeven,
Heeft niemandt zon nogh light in cyghendom gegeeven,
Nogh waeter, neen gewis, maer yder tot gebruik.
Meer cyfche ik niet.  

Vondel.

1. Ovid, op de zelfde plaat.
2. Seneca van de weldaad. 7. B. 4. H.
4. Pflichten 1. B.
5. 1. B.
6. Vide Duur. in tit. de comm div. & qua.
8. Ovidius Hetzchepp. 6. B.
Hy fecht dat deeee dinghen van natuere niet eyghen sijn, gelijk Ulpianus, 1 datfe van natuere voor allen oopenfaen, soo om datfe eerft van de natuer sijn voortgebracht, en tot noghe in niemants behercschenden eyghendom gekoomen sijn (gelijk 2 Neratus spreket) als om datfe, gelijk Cicero fecht, van de natuer schijnen tot het gemeen gebruik gescheapen. Dogh gemeene noemt hy, in een beteckens die oneygentlijck is, niet die eeneigh volck, maer die 't mencheleyk geflaght toebhooren, welke in de weten 3 genoeht worden de gemeene van 't Recht der volken, dat is, die allen gemeen, niemands eyghen sijn. Van deee foort is de lught, om tweederley reeden, soo om dat fe nicht en kan geocoupeert worden, als om datfe den menschen alle fonder onderfcheet dienst schuldigh is. En om deelfe reedenen is de See allen gemeen, soo naementelijck oneyndigh, datfe nicht kan befeeten worden, en gefchikt is tot gebruik van alle menschen: 't fy we sien op de vaer, of ook op de visscherij. En van dat selfde reght dat de eee is, van 't selfde sijn de dinghen dief, andere bruuyken beneemende, de haere gemaakt heeft, als de fanden der fee, welker gedeelte aan de Landen vaft sijnde het strandt genoeht wordt. 4 Met reegen fecht derhalven Cicero: 5 Wat is 'er soo GEMEEN ALS de SEE voor die op 't waeter vlobben, als het STRANDT voor de gebruyke? Ook fecht Virgilius, dat lught, waeter en strandt voor allen oopenfaen. Dit sijn dan de dinghen die de Romeynen door de wet der nature allen gemeen noemen, 6 of, 't gheen we gefecht hebben 't selfde te sijn, dinghen die nae 't reght der volken gemeen sijn, gelijk, fehn ook het gebruik der felver nu gemeen, dan publ. noemen. Dogh alhioeweel ook die, voor soo veel den eyghendom aengaat, te reght gefecht worden niemands te sijn, verschillen fe eghter veel van deee, die niemands eyghen sijn, en tot het gemeen gebruik niet en sijn gefchikt, als wildgedieerde, visschen, vooghelen: want deee, soo fe yemand ocoupeert, kunnen oovergaen tot een eyghen reght: doogh gene sijn door een algemeene oovereenstemming van 't mencheleyk geflaght voor afroos van den eyghendom uytgefoon- dert, om het gebruik; 't welk, naedemael 't allen toebhoort, niet meer van eenen allen kan ontweldight worden, als my van u 't gheen 't mijne is. Dit is 't gheen Cicero fecht onder de eerfte pligtten van Rechteerderigheid te sijn, gemeene fae- ken voor gemeene te bruuyken. De Schooleeraeren fouden fegghen, dat eenige dinghen gemeen sijn beveeltijghender-andere beroovender-wijfe. Deefee onder- scheedings is niet alleen den Rechtseerederen bruuyckelijck, maer drukt ook uyt de belijdenis van 't gemeen: waarom deen gältheer by Atheneus fecht, dat deee gemeen is, maer de visschen worden der gener diefe vanghen. En de slaef feggende in de Rudens van Plautus, en wat de eee aengaat, seker die is aen allen gemeen, haet de visscher hem fuluik toe, doogh daer by doende, 't Is in eee gevonden, 't is gemeen, voeght hy hem daer op met reght tot antwoordt: 't Gheen mijn net en mijn hane- gels hebben gevanghen, is voornaemtelyk het mijne. Welfhalen de fe niet en kan t'eencmael yementad eyghen worden, om dat de natuer niet toelaet, maere- biedt dat die gemeen fy, jae seifs ook niet het strandt: 7 als alleen dat 'er deelen uytlege moet bygevoeght worden: dat soo yets van die dinghen door de natuer kan geocoupeert worden, dat voorso veel des ocoupeerenden eyghen wordt, als door die ocoupation dat algemeene bruuyk door een niet wordt behehardt. 't Welk met reght is aengenoomen: want als 't soo geleeghen is, houden byde de uytfoon- deringen op, waer door wy fegghen gefchiet te sijn, dat nietalle dinghen hor sijn

2. L. quod in litoire. ft. de acq. renum dom. loco citato. Vide Com. commun. div. lib. 3. cap.
3. Donell, lib. 4. cap. 2.
4. L. ufr. de ufcap.
5. L. Arifl. de rer. div.

Hij eyghen
eyghen fouden oovergeschreeven worden. 1 Naedemael dan de betimmering is een soort van occupatie, is 't geoorlof op strandt te bouwen, 2 soo fulx geschieden kan fonder ongemak van allen anderen, gelijk Pomponius spreekt. 3 Welk wy uyt Scevola fullen verklaeren, ten fy 't publik, dat is 't gemeen gebruyk verhindert wieerde. En die fy getimmert hebben, fal alleen heer worden; om dat die grondt, nogh yemands eyghen, nogh tot het gemeen gebruyk nooddaeckelijk geweeft is. Sy is dan des occuperenden: maer niet langher als 's occupatie duert, om dat de see fijghht figh teeghen 't besit te fellelen, ceeven als een wildtegredierte, dat, wanneer 't weederom tot haere natuurlijke vryheit is gekoemen, niet meer des vanghers eyghen is, soo ook keert het strandt naderhandt weederom met de see. En al 't gheen befonder worden kan door occupatie, 't selfde hebben wy getoont dat ook publik, dat is, des volx eyghen worden kan. 3 Dus oordeelt Celsius, dat het strandt befoloeten binnen de pafen van Roomsehe rijx 't Roomsehe volk eyghen is: 'twelkinden 't foo is, moet men figh geenfints verwonderen, dat het selfe de volk hunne onderdaenen door den Vorst oft opperreghter heeft kunnen toefsten het occuperen van een gedeelte van 't strandt. Wijders moet ook deepe occupatie, niet min dan de bekondere, dus befoeet worden, dat die niet verder worde uytgetrekt, dan dat het gebruyk van 't regh de volken in haer geheel blijve. Niemandt kan derhalven van 't Roomsehe volk belet worden aan de seestrandt te koomen, en sijn netten te drooghen, en andere dinghen te doen, welke alle menschen eens voor al gewilt hebben, dat haer voor eewigh gebruyk geoorloft sijn. Dogh de natuur van de see verschilt hier in van 't strandt, dat de see 't fy alleen voor een kleyn gedeelte haeres selfs nogh licht betimmermert, nogh befoloeten kan worden: en fchoon hy konde, dat selfde noghtans foude naeulijx kunnen geschieden sonder verhinderingh van het algemeen gebruyk onder den menschen. Soo noghtans eenigh geringh gedeelte dusgeoccupeert kan worden, dat wordt den occuperrengen toegelaat. 4 't Is derhalven een Vergrootpreuk. 2

Contradicta piscis aquora fentiunt
Iaetis in altum molibus. 1

dat is:
De Visschen voelen hen de see te bangh bepaelt,
Door sterkten in de grondt gevest en opgehaelt.

Want Celsius fegh dat hoofden in see geleght des genen sijn, die se 'erin geleght heeft. 6 Maer dit kan niet toegelaat worden, soo 't gebruyk der see dierwijche verargheft. En Ulpianus fegh, dat hy, die een gebouw in see legh, soo moet gebraghtlacht worden, indien niemandt de schaede gevoelt. 7 Want indien deefse faek yemandt soude schaede doen, immers der soude moeten plaets hebben het Verbodt, dat niemandt figh vervoere in een publieke plaets yets te maeken. Gelykook Labeo wil, dat, soo 'er yets diergelijx in see gebouwt worden, het Verbodt plaets heeft, dat 'er in See niet, waer door de haeven, reede of vaert voor de scheepen verargheft, worde gemaakt. 8 En even als men moet acht hebben op de vaer, foo ook moet men forghen voor de visschery, dat die gemeen blijve voor allen. Dan echter fal yemandt niet miffden, die men in astyledingh van de see figh een plaets om te visschen afpaelt, en alsoo figh eyghen maekt: gelyk Lucullus by Napels een bergh uytgebouwen hebben, de seen aen sijn wooninghe heeft gebragt. 9 En


a Hyperbole.
6. d. L. litora.
7. L. 2. ne quid in loco publ. §. Advers.
8. L. 1. §. in mare. ff. de fluminibus.

van
VRYE SEE.

van deede soort meene ik dat geweest sijn de seevijvers, van welke Varro en Columella gewagh maeken. En nergens anders heeft Martialis op gesehen, wanneer hy van de Formiaenche wooningh van Apollinaris spreeckt.

Si quando NEREUS sentit Aoli regnum,
Ridet procellas tuta de SUO mensa. dat is:
Als NEREUS altemets gevoelt de heerschappy
Van Eolus, hy spoit en lacht met raecfery
Van storm en onweer, danverfaht hy uyt sijn grondt
En vijver veyligh on den diich het geen hem mondt.

En Ambrosius: Ghy brenght de see tot binnen uwe hoeven, op dat u geen seegedroghten ontbreeken. Hier uyt kan blijken wat de meeningh van Paulus geweest fy, als hy sleght, 1 dat indien yemandt het eyghen reght der see toekomt, die gebruyken magh het verbodt Uti possidetis, gelijk ghy besiff. Dat dit verbodt wel magh toegepaackt worden op beëndere faeken, en niet tot gemeene (onder welke ook die begreepen worden, welke wy door 'tgemeene reght der volken doen kunne) maer dat hier wordt gesprooken van het reght om te genieten, 't welk uyt een beëndere faek voorvalt, en niet een publiche of gemeene. Want, nae't ge-tuuyghenis van Marcianus, 4 al 'tgeheen geoccupeert is, of heeft geoccupeert kunnen worden, dat is nu niet meer aen 't volkreght, als indien is als de see: by voorbeeldt: indien yemandt Lucullus of Apollinaris in hun beënder waeter, voor soo veelals de een afleydingh van de see hadden afgelooten, hadtbelet te vifschen, heeft Paulus gemeente, dat 'e haer behelpen moghten met het Verbodt, en niet alleen met aenklaht van ongelijken, uyt ooraf meeningh van de yemandt. In en afleydingh van de see, gelijk als in een afleydingh van de rivier, sooadaenigh een plaats geoccupeert, en aldaar geviff hel, insonderheyt indien ik door 'tvervolgh van veele jaren hebbe te kennen gegeeven mijn genegeheyt om die in 't beënder te besfiffen, zal ik eenen tweeden verbieden het zelfde reght te gebruyken: ge-lijk wy uyt Marcianus befluytten, niet anders als in een meyr, dat my in eyghen- dom toekomt: 't Welk waer is, soo langh de occupatie duert, gelijk wy te voor- van 'tbrandt gefeeght hebben. Buytren de afleydingh falt niet het zelfde sijn, op dat nae'meentelijk het gemeen gebruyk niet worde verhindert. 1 Yemandt derhal- ven voor mijn hyus of Landtwooninghen 't vifschen te beletten is wel in gebruyk, maer sander enim reght, sels soo verre, dat Ulpianus, vermaeandinge dat ge- bruyk, sleght, 7 dat soo yemandt worde verhindert, men dien reghtelijker oover gedaen ongelijk kan aenpreekten. Dit heeft de Keyfèr Leo (wiens wetten wy niet gebruyken) teeghen reeden van reghten verandert, en gewilt, dat de νευρη και ουλος of see dorpels dier eyghen sijn, die de kruit bewoonde, en dat de daer het reght van vifs- chen hebben soouden: 10 't welk hy noghtans heeft gewilt dat dus soudhe toegaen, dat die plaeten wierden geoccupeert door feekere weerhoudende afheyninghen, welke de Grieken νευρη και ουλος noemen: oordeelende nae'meentlijk, dat niemandt soudhe eeenen anderen benijden een geringh gedeelte der see, dien seld de geheele see wierdt oopengelaten om te vifschen. Seeker dat yemandt een groot gedeelte der see, al schoon hy konde, de gemeene nuttigheeden soudhe beneemen, is eenondraeghely- ke onvrouwheit: waer teeghen den Heyligheen man 9 met reeden dusuyvaert: Sy maetzighen sijn aan GROOTE STREEKEN IN SEE MET HET REGHT VAN VERKREGENE EYGENDOM, en teeghen dat de reghten der vifschen, even als geboore slaeven, haer door 't reght van slaevenrige sijn onderworpen.

2. De Nubuf. c. 3.
3. L. fane fi maris. ff. de injurias.
4. L. Nemo itigur. ff. de return divis.
5. L. St. quifquam, de divers. & temp. praef.
6. L. praepscriptio ff. de ufeuap.
7. L. injuriarum 9. ul. ff. de injuris d. L. inju-
HUGO DE GROOTS

Dien INHAM der see, sijghen se, is mfn, dien eenes anderen. De magtighg
verteelde de elementen onder sijgh. Derhalven is de see onder 't getal dier dinghent,
welke in geen onderlinghen hande! koomen, dat is, die niemands eyghen recht
konden worden. Waer uyt volght, soo wy eyghentlick spreeken, dat geen geda-
deelte der see kan gereekent worden op den boodem van eenigh volk. 't Gheen
't selfde is, dat Placentinus schijnt gevoelt te hebben, als hy gelegate heeft, dat de
Sec dierwijdige gemeen is, datse in niemands heerschappenden eyghendom is, als
in Gods alleen: en Joannes Faber, wanneer hy vast stelt, dat de Sec is gelaeten
in haer eyghen reigt, en in dat van d'eerste eeuwe, waer in alle dinghen gemeen
waeren. Anderintissen fouden de dinghen die allen gemeen sijn niet verschillen,
vandie eyghentlick publike genoemt worden, gelijk de see van der rivier. Een ri-
vier heeft een volk konnen occupeeren, als bellooten binnen haere paelen, dogh
niet de see. En de Landtboedemen hebben hunen oorprongh uyt de occupa-
tien der volken, gelijk befondere heerschappende eyghendommen uyt de occupa-
tien van yder in 't beonder. Dit heeft Cellius gesiert, die een onderseheeat maekt
dat klaer genoegeht is, tuschentranden die 't Roomische volk heeft konnen oc-
cupeeren, soo noghtens dat het gemeen gebruuyk geen schaede quamte te lijden,
daen de see die haere voorighge natuur behouden heeft, en geen wet is 'er, die't teec-
gendeel te kennen geeft. Maer de wetten, aangetrookken by de schrijvers van
het frijdigh gevoelen, spreeken of van eylantden, welke buyten teegenspreeken is
dat hebben konnen geoccupeeert worden, of van een haeven, die niet gemeen,
maer eyghentlick publik is. Dagh die seggen dat'er eenigh see is van het Roomische
rijck, leggen hun seggen alfo uu, datse seggen, dat dit reight over de seefigh
niet verder uytstretkt als tot beverscheringhe en regthsgebiedt: welk reight yf
eyghendom ondersehedyen: en mooghelijk flaen fe ook niet genoegehaem hier op
acht, dat dit selhs, dat de Romeynen hebben konnen vlooten tot beveylighng der
seevaerenden bestellen, en de teeroolen op see achterhaelt straffen, fulx niet uyt
eyghen, maer het gemeene reight, geshefit is, 't welk ook andere vrye volken in
see hebben. Dit ondertuffchen bekennen wy, dat eenigh vollen hebben konnen
oorveerenkoomen, dat de gevanghene op dit of dat gedaekte van de see, voor de-
se of geen Republiek souden te reight gefelt worden, en dat alfo de paelen in see
verdeelt worden om het regthsgebiedt destegeveogheker tondersehedyen, 't welk
hen die sijgh selven fulx een wet voorwikhren wel verbindt, 5 maer niet van gelij-
ken andere volken: nogh en maakt de plaets yemandts eyghen, maer leght de per-
foonen onder elkander verdraeghen een reight op. Welke ondersehedyingh, gelijk
sel fe met de natuurlijke reeden ooverveeenkoomt, soo ook door feeker antwoordt van
Ulpianus bevestigft wordt, die geveaght of een heer van twee flukken landtgoe-
deren aen see geleeghhen, een die van die beyde dat hy verkoght een dientbaarheit
hadt konnen oplegghen, om van daer in seeckere plaetse der see niet te moogh
vijlchen, antwoordt: dat desafekte selhs, naementeelh die see, door geen dientbaar-
heit hadt konnen befaerht worden, om dat die door haer eyghen natuur voorallen
open lont, maer dat, naedemael de goede trouwe des verdraghvs vereleyeht dat de
voorwearde van verkoopving wieerde onderhouden, de perfoonen die in 't befti
waeren en die in haer reigt traden door die wet verbonden waeren. 7 Is waer,
dat de Rechtsgeleerde spreekt van befondere landtgoederen, en een befondere
voorwearde, maer in een Landtboedem en de wet der volken geldt de selfde reec-
den, om dat de volken, ten opfigt van 't geheele menschelik gelaght, sijn

1. Donell. lib. 4. cap. 6.
2. Joh. Faber. ad d. 5. litterum. infinit. de rerum
   divis. adde D D. ad 1. div. f. ad L. Rhodiam.
4. Vide L. infinit. f. de judicis. VideL. Cas-
   far. f. de public. Glofl. in L. quaedam: de rerum
   divi. & in d. L. littera. & in s. 1. infit. de reti,
   divis. Bal. in d. 1. quaedam.
5. Bal. in c. in prince. in 2. col. Quib. mod.
   feud. anit. adde L. unie. C. de Claff. lib. 11. &
   Aug. in 1. fanc. f. de injur. L. Venditor fundi, Com.
   pròd. adde L. caveri, cod. tit.
eeven als befondere. Van gelijken deinkoomsten gestelt op de vischeryen ter see, welke onder de heergoederen gerekent worden, verbinden niet de fàcke, dat is de see, of de vischerye, maer wel de perfoonen. Weshalven d'onderdaenen, welke een Republiek of Vorft door overeenstemming vermag een wet op te leggen, tot deêfe laffen mischijen fullen kunnen gedwonghen worden: maer den uytteemyschen moet het reght om te vischlen oover al onbelalt blijven, op dat de see, die met dienen kan, geen dienstbaerheit opgeleght worde. Want't is met de see niet geleegehen als met een rivier, welke, naerdien te gemeyn is, dat is des volx, kan ook het reght om daer in te vischen van het volk of den Vorft toegeftaen of verpacht worden; foo dat de Ouden den genen die gespacht heeft ook het verbochtgegeeven hebben van de gemeene plaats te gebruiken, met bygevoeghte voorwaerde, soo hy die reght om te verpachten gehadt heeft, 't gebruik van die plaets aan yemandt verpacht heeft: welke voorwaerde op fée niet en kan plaets hebben. Wijders, die de vischery selfs tellen onder de Heergoederen, hebben selfs die plaets welke de uytleyden niet al te wel ingegeen, 't gheen Iërmia en Alvotus niet onbekent geweest is. Daer is beweegen, dat nogh het volk, nogh yemandt in 't befonder, eenigh eyghen reght op de see selfs (want een afleynige onderricht gynten wy uyt) kan tekoomen, naedemael nogh de natur, nogh de reeden van 't gemeen gebruik oocupatie toelaat. d'Oorf-take nu waerom deêfe reedenweegingh was aengeleght is, om te doen blijken, dat de Portugijzen de see, waerover men naer Indien vaert, niet onder haere heerschappie gebraght hebben. Want d'eene en d'andere reeden, welke eyghendom belet, is in deêfe fàcke onyndigh krachtijgher als in alle andere. 't Gheen in andere moeyelijt schijnt, kan in deêfe eene enmael niet geschieden: 't gheen wy in andere onblijlijk oordeelhen, is in deêfe ten hoogheen barbaer en onmenchelij. Wy sprecker hier niet van de middelstijdliche see, die, van alle kanten met landen omvanchen fijnde, op fonnighge plaetfen niet breeder is dan een rivier, van welke noghstans de Roomyfche Rechtsgeleerden feeckelyt genoegh gesprooken hebben, toen te die beroemde vonnissen teeghen de befondere gierighheg gegeeven hebben: 't ghefchil is oover den Ocean, welken de ouden onyndigh, onbepaelt, de moeder der dinghen en gelijke paeelen met den heemel hebbende noemen: door welkers gedurende voightigheyt de oudeith gheoof heeft, dat niet alleen de fonteynen en rivieren en lêen, maer de wolken, maer eenighermaet de gesterten selfs gevoedt en onderhoudhen worden: die cyanidayt door haere gedureninghe verwifselfinghen van ebe en vloedt deêfe aarde, de woonplaets des menichelijken geflaghts, omvanchende, nogh gehouden nogh befloten kan worden, en met meeder waerkheid besit als beeften worden. Dogh in deêfen Ocean is het ghefchil niet van boeefîm of ftraet, nogh selfs van alles dat van frant kan geschen worden. De Portugijzen maetigen fijn al aen 'tghen geleegehen is tuuschen de twee weerelden, die in foo grooten wittijne van den anderen fijn gevehe, dat fe in veele eeuwen elkander geen tijdinghen van haer hebben konnen overfeenden. En indien hier by koemt het gedeelte der Caftiliaenen, die 'tselfde reght vorderen, is den geheelen Ocean, uytgenoomen een kleyn gedeelte, aen de twee volken in eyghendom, fijnde foo veele andere volkhen gedroonghen tot binnen de eghhte van het Noorden: en de Natur is feer bedrooghgen, die, daer fe die hooftfloffe heeft rondtom allen heengefort, ook heeft gheoofd dat die voor allen sôyn ghe- noegh fijn. Indien yemandt in foo geweldigh een see, laatende het gebruik allen eeven nae, de heerschappie en het gebiedt alleen voor fîgh beheelt, sôynhy echter worden gehouden voor die een naer een onmaetige heerschappie ftaet: indien yemandt anderen het vischlen belette, die sôyn niet ongaen het brandtmerk van onfinninghe begeërlijkheid. Dogh wat fullen wy oordeelen van hem, die selfs de vaerti
waer door hem niet verlooren gaet, wil beletten? Indien yemandt van een vuur, 
dat geheel het sijne is, belette vuur te neemen, of een ander verhinderde licht aen 
sijn licht aen te slocken, dien soude ik, volgens de wet van de menschelijke maat- 
schappy, mifdaelig verklaerien: om dat dit geweldt van die natuere is,

Ut nihil minus ipsi lucet, cum illi accenderit. dat is,

Want hem geen licht ontbreeckt, schoon andere licht ontslocken.

Want waerom soude hy niet, daer hy 't kan sonder sijne schaede, een andere 
grieven in die dinghen, die den ontfangher dienstigh, en hem niet lastigh sijn? Dit
sijn faeken die de wijgeeren; willen dat niet alleen aen vreemden, maer ook aen 
ondankbaerien beweelen worden. En 't gheen in befondere faeken afgunst is, 'tself-
de kan in een gemeene faekte niet anders als met den naem van verwoede onmensche-
lijkheid genoemt worden. Want dat is de uytwerde ontreedelijkheid, dat yemandt, 
't gheen door instellinghe van die natuer, door overeensstemming der volken, niet 
minder 't mijne als het sijne is, soo nae sijg neemt, dat hy my selfs het gebruik
niet toetaet, 't welk al toegetaen sijnde, niet min het sijne fy is als het te vooren 
geweest is. Dogh daerenbooven nogh willen die besitten 't gheen eens anders is, of 
faeken die gemeen sijn naar sijg weghneemen, sijg verdeedighen door een faeker
besit reght. Want om dat, gelijk wy gefeight hebben, die eerfte occupatie de fae-
ken eyghen gemaakt heeft, daerom bewimpelt sijg een onthoudinge, hoewel 
onrechterveldig, met faekeren dekmantel van heerschappende besit. Maer hebben 
de Portugijzen, gelijk men de landen gewoon is, soo ook die sfe, door 't opbouwen 
de landgoederen, soo allerweegen onmingel, dat het in haere magth staet 
allen die wil en buyten te luyten? Of is 't er ook soo verre van daen, dat selfs fy, 
as te teeghen andere volken de weereldt verdeelen, sijg becbermen, niet met 
eneighe landtpaelen, die de of de natuer of menschen arbeidt gemaakt hebben, maer 
met faekere ingebekte linie? 't welk wyndt 't wordt aengenoome, en soo daenigh 
a afmectingh rechts genoegh tot het besitten geeft, souden ons alvoor langh de 
Landmeesters de landen, de Heemelmeesters ook den heemel benoemen hebben. 
Waar is hier dan desse faemenvoegingh van lighaem aen lighaem, sonder welke geen 
heerschappende eyghendedommen begonnen hebben? Dus naementeel blyckt, dat men 
in geen andere faekte met meerder waerheid fighen maght, 't gheen onse Leeraers 
haben geschreven. Dat de sfe, naedemael te onbevattelijk is, niet min als de loogh, 
aen geenes volx goederen heeft konnen toegvoeght worden. En indien se voor andere 
gevaeren, en eenigherwijse de wegh gebaeten te hebben, sulx occuperen noemen, 
wat kan 'er meer belachelijk sijn? Want dewijl 'er geen gedeelte van de sfe is, 
op 't welk niet yemandt eerst gevaeren heeft, val volghen dat alle vaert van y-
mandt is geoccupeert. Dus flytuen wy allerweegen buyten. Jce dat meeris, selfs 
se luyden, die rondtom de weerdeltkloot gevaeren hebben, fyl men moeten fig-
ghen dat den geheelen Ocean for sijg verkreghen hebben. Maer niemandt is 'er 
die niet en weet, dat een schip door sfe vaerende geen meer recht als voetlap 
naerlaet. Maer 't gheen se wijders thunnen voordeele noemen, dat niemandt voor 
hen dien Ocean bevaeren heet, is geenfints waer. Want een groot gedeelte van die 
sfe, van welke wy handelen, is, door 't omfeylen van Moorenlandt, nual van 
outs bevaeren: 't verdere en naer 't Oofen strekckende, is door d'ooverwinningh 
ghen van Alexander de Groote besfichtight, tot in den bocht van Arabienen. En 
dat eerstijs desse vaert den inwoonderen van Cadix sfeer wel bekent geweest is, kan 
door velye reedenen seer wel beweelen worden. Toen Cajus Cefar, foorn van 
Augustus, 't bewint der faeken in de bocht van Arrabien hadt, sijn de merken der 
scheepen bekent uyt de Spænsche schipbreukers. En 't gheen Calius Antipater

1. Ennius.
2. Cicero pliggen 1. B.
6. en Mela in 't 3. B.
verhaelt, dat hy gesien heeft eenen, die uyt Spanjen in Ethiopiëen was oovergevaeren om te handelen: ook den Arabiers, indien waer is, teghen Cornelius Nepos heeft getuyght, dat seekeren Eudoxius in sijnen tijdt, als hy vlughte voor Lathyrus, Koningh van Alexandriëen, uyt de boght van Arabien gevaeren sijnde, tot Kadix toe geteylt is. En dat die van Carthago, die foo geweldigh een vermoo- ghen ter sec gehadt hebben, dien Ocean niet onbekent geweest is, blijkt foo klaer als eenighe sëcke ter weereldt; namemaal Hanno, toen de moogenheit van Car- thago in haer luyfter was, omgevaeren sijnde van Kadix af tot aan "eeynde van Ara- bien, hebbende naemelijckt geteylt voor by de Kaep, nu genoemt Bona Esperan- ça, al die wegh, en de gelegenheit van de kust en d'eylanden beschreeven heeft, en getuyght, dat hem niet de sec, maer leeftoght heeft ontbrooken. Dat booven- dien ook de Romeynen, toen de fladt in haer bloeyen was, sijn gewoon geweest te vaeren van de boght van Arabien tot in Indien, en de eylanden van den Indi- fchen Ocean, en tot aen het Aurea Cheronenus, 't welk de meeste gelooopen Japan te sijn, wordt door de reys van Plinius 4 beschreven, de gesaaftenschappen uyt Indien aan Augustus, ook aan Klaudius uyt het eylandt Taprobane, daer nae de daeden van Trajanus, en de kaerten van Ptolemeus genoegh beweessen. Strabo 5 getuyght, dat nu al in sijnen tijdt een vloot Alexandrijnische kooplieden uyt de boght van Ara- bien, gelijck na het uytterste van Ethiopiëen, foo ook nae 't uytterste Indien is ge- vaeren, daer men fulx van oudts maer met weynigh scheepen darde bestaat. Daer uyt trokken de Romeynen groote tollen. Plinius 6 doet 'er by, dat segevaeren heb- ben met eenighe regementen pijlschutters om de scheepen, uyt vreede voor de sec- roovers: en Indien alleen omtrent de drie of vier millionen guldens: indien men 'er Arabien en Seres by doet omtrent de sëe of sèeven millionen alle jaeren uyt het Roomfiche rijk geteykt heeft; en de waeren van derwaerts overgebracht hondertmael soo veel verkocht sijn. En dit verhael der sëeken sels voor foo veel eeu- wen geschiet geeft bewijs genoegh dat de Portugijfien d'eerste niet geweest sijn. Dagh dien Ocean is in alle en een yder van haere deelen en toen, wanneer de Por- tugijfien dien eerst begonden te bevaeren, en altoos bekent geweest. Want den Mooren, Ethiopiëen, Arabiers, Perfen, Indiaenen heeft dat gedeelte der sec, welkers kuten fy sels bewoonden, geenfints konnen onbekent sijn. Sy lieghen derhalven die roemen dat se die sec eerst gevonden hebben. Wat dan, sal yemandt seghhen, dunkt u dat een geringe sëcke te sijn, dat de Portugijfien de vaert, die millichien eeuwen achter den anderen is naergelaeten, allereerst weederom herffleut hebben, en, 't gheen men niet en kan ontkennen, dien de volken in Eu- ropa, wien se onbekent was, hebben aengewezen, niet fonder veel arbeydz, koften en gevaer? Jac voorwaer, indischen daer toe hunne arbeidt hebben aeng- gewendt, om, 't gheen fy alleen gevonden hadden, dat allen aan te wijfen, wie is 'er foo uytfinningh, die niet soude bekennen dat hy seer veel een hen verpligt is. Want fy soo duident hebben den selfden dank, lob en onterfelfelijke glory, waer meede alle vinders van groote sëeken sijn vernoeght geweest, foo veel naem- nelijckt sigh beneerliight hebben, om niet sijn selven, maer het menschelijck geflaght voordeeligh te sijn. Indien de Portugijfien hun eyghen winst voor ooghen gehadt hebben, heeft de winst, die altijd de grootste is in 't vooroomen van han- delingen, hen behooren genoegh te sijn. En wy weeten, dat d'eerste regien der- waerts somwijlen viermael tiendubbele winften, of ook nogh rijkeregegeeven heb- ben: waer door 't geschiet is, dat de natie, die langh was arm geweest, met der heeft tot schieklie rijkdommen quam uyt te breeken, met foo groot een toestel van ooverdaedt en koffelijckheit, als naulijck de gefleepten volken, door langhen voortganck in den hooghten toppunt van hun welvaeren gehadt hebben. Dogh foo de selfde ten dien eynde sijn voorgegaen, op dat niemandt soude volghen,

verdienen de geen dank, naedemael op eyghen winst gesien hebben: en hunne winst kunnen te niet noemen, daer se een ander de sijne beneeme. Want voorwaer hier in is geen secker gevolgh, waeren de Portugijzen niet derwaerst gegaen, niemandt soude gegaen hebben: dewijl de tijden nu aenquaemen, in welk, gelijk by naer allee konfiten, soo ook de gelegenheit en van landen en van seen, daeghe-lijx meer en mehr ontdekt wierden. De oude voorbeelden, nu reets verhaelt, sou-den daer toe opgewekht hebben, en indien niet alles te gelijck en met een toght hadt oopengestlaen, ten minsten souden de scheepen allergensens verder en verder de kusten bekent hebben, d'eene d'andere altoos anwijeende. Ten laetften soude gebeurt fijn, 't welck de Portugijzen hebben geleert dat heeft konnen gebeu-ren, naedemael 'er vele volken waeren, in welk, se niet min den yvert tot de koop-handel en uythecemfche faeken blaekte. Den Venetiëaen, die nu reets een goed gedeelte van Indien hadden leeren kennen, soude het greeft gestaen hebben ook d'ooverighe landen te doorfoeken. De onvermoezye nyverheit der Françoisen in Neecker-Bretagne, de floutheit der Engelschen hadt niet naegelaeten fulx t'onder-neemen. De Hollanders selve hebben faeken aengegaen die vry hoopeloos fton-den. Geen reeden van billijckheit is 'er dan, nogh zelfs eenighe waerfchijnlijche meeningh ten voordeele de Portugijzen. Want allt die willen dat men de fée ye-mandts heerschappy kan onderwerpen, geeven fulx den genen die de naeste hae-venen en d'omlegghende kusten in sijn gebiedt heeft. 1 Maer de Portugijzen heb-ven in die oncyndighhe ftreec van kusten, uygenoomen weynighe belettinghen, niets dat te 't hunne konnen noemt. En daerenbooven ook soude hy die oover de fée heerfchte, echter niets konnen verminderen van hetgeen gebrukyk, gelijck de Romeynen niemandt heeft kunnen beletten op de kust des Roomichens rix al-les te doen, 't gheen volghens 't reght der volken was toegelaeten. 2 En soo-ye-yets van 't selve konden verbieden, naementelijk de visfchery, waer door eenighints kan gefeght worden, dat men de visfchen 'eennemael uythaelt, de vaert immers, waer door de fée niet en verliëft, soude niet hebben konnen beletten. Tot welke faeke een valte en onweederspreckelyk bewijsscreeden is, 't gheen wy te vooren, volghens 't gevoelen der Rechtsgeleerde, hebben bygebracht, ook op het landt, dat niet alleen volken maer ook menschent hooff voor hooff in eyghendom gegeeven is, dat noghtans den doortoght, immers ongewaepeent en buyten schaede, geenen menschen van wat natie hy ook is, met reeden geweyghter wordt: gelijck ook het drinken uyt de rivier. De reeden is klaer, om dat, naerdien de gebruiken van eene faeke natuurlijk verfeheyden waeren, de volken dat alleenhe schijnen onder elkan-der verdeelt te hebben, 't welck men fonder eyghendom niet bequaemelik kan hebben: dogh in teegendeel dat aengenoomen, door welck de gelegenheit des eyghenhaers niet soude verartheren. Alle menschen sien derhalven, dat hy die een ander 't vaer-ren belet door geen recht bechermet wordt, naedemael Ulpianus gefeght heeft, dat men oover den selven klagheren van ongelijk kan infellen. 3 En andere booven-dien gemeent hebben, dat hy dien fulx verbooden wordt, kan bruyken het reght 2 om sijne schaede te verhaelten. 4 En dus steunt het insight der Hollanderen op het gemeene reght, dewijl se alle bekennen, dat het yder is geoorloft op fée te vaer-ren, zelfs fonder daer toe van eenigh Prins verlof gekreughen te hebben, 't welk in de Spaensche wetten klaerlijk ftaet uytgedrukt. 5

3. L. 2. 9. si quis in maru. ff. Ne quid in lo-

VI. Hooff.
VI. HOOFDSTUK.

Dat de see, of 't reght om te vaeren, den Portugijzen niet eyghen is op den tijtel van Pauselijke gifte.

De gifte des Paus Alexander, welke van de Portugijzen, die sijn de see, of het reght om te vaeren, alleen aenmaetighen, dewiij hen gebeeckt ten tijtel van vindinghe, in die twee plaetse kan bygebragt worden, wordt genoegefaem uyt het gene hier bevoorren is geflaght oövertuyght van ydelheit. Want gifte heeft geen gewight in faekten die buyten den onderlinghen handel fijn geflooten. Weffhalven, naerdien de see, of het reght om daer in te vaeren, geenen mensche kan eyghen sijn, volgens, dat die noch van den Paus heeft konnen geschonken, nogh van de Portugijzen aengenoomen worden. Daerenbooven, aengelien hier voorren verhaelt is, dat, volghens 't gevoelen van alle menschen die gefondt van oordeel sijn, de Paus niet en is weereldtlijk heer van die geheele weereldt, wordt genoegh verwarten, dat hy 't fels van de see niet is: alhooewel schoon dat wierdt toegestaen, soude echter dat reght, geheght aan den Pauselyken stoel, in geen deele op eenigh Koningh of volkshoeren oövergedraeghen geweest te sijn. Gelijk ook niet de Keyser de Landtshappen des rijk t' enen gebruykte soude konnen bekeeren, of naer eyghen goedtduken vervreemden. Dit ten minsten zal geen mensch ontkennen, die niet 't evenmael alle schaemte heeft afgeleght, dat, naerdemael niemandt den Paus toestaat het reght om weereldtsaeken te beestellen, ten fy mishcien voor soo veel de noodafsiekelichheid der geestelichhe dinghens des vereyftch, en die, van welke wy nu handelen, de see naementlijck en het reght om te vaeren, op winft en louter voordeel, niet op het werk van godtvrughtigheid, sijn, volgens dat hy in deefhe fack egene maght met allen gehadt hebbe. En wat, dat 't fels de Prinften, dat is de weereldtlycke heeren niet en kunnen yemandt op eenigherhande wijfe de vaert beletten, nae demael indien 't eenigh reght in de see hebben, 't selve niet anders fy als van reghtsgebiedt en betecherninge? Ook is dit een facke die by allen kennelijk is, dat de Paus, om te doen die dinghens, welke met de wet der naturere strijden, geen gefagf nogh maght ter weereldt heeft.

Doch het strijdt teeghen de wet der nature, dat yemandt de see of des fels gebruyk voor sijn in eyghendom soude hebben, gelijk nu genoegefaem is beweelen. Dewiij eyndelck de Paus niemandt kan sijn reght bencemen, wat verdaedinghii ël die fack vinden, indien hy soo veere volken onverdient, onveroordeelt, onschuldigh met een woordt heeft willen flytten buyten dat reght, 't welk niet min hen dan de Spanjaerts toebehoorde. Derhalven moet men fegghen, dat of foodaenigh een uytpraek geen kraght heeft, of, 't gheen niet min geloofelck is, dat de meeninghe van de Paus deele geweest fy, dat hy als bemiddelaer heeft willen weegheemen 't gefchil tusschen de Portugijzen en de Kaftiliaenen, dan geenfints yemandt anders in sijn reght verkorten.

VII. HOOFDSTUK.

Dat de see, of 't reght om te vaeren, den Portugijzen niet eyghen is op den tijtel van verjaerings of gewoonte.

O Nbillijkheit is gewoon haer uyterfte toevlught om sijn te verdeedighen te neemen of tot verjaeringhe of tot gewoonte. En hier meede behelpen sijn derhalven de Portugijzen: maer d'eeene en d'andere betecheringhe wordt hen afgeeneed door d'allerfeckerste reeden van reght. Want verjaerings spryut uyt het borgerlijk reght, waerom se geen plaets kan hebben tusschen Koninghen, of tusschen vrye volken:

HUGO DE GROOTS

1. Vid. cap. 57.
5. L. fi quidum. ff. de divers. & temp. praefcrip.
6. Duur. de ufsac. c. 3. Cajac. ad d. l. ult. de ufsac. Donell. Comm. lib. 5. c. 22. in d. ult. n. 4. per l. quod in littero. ff. de acq. rer. dam.
7. Ex I. usum aquæ. C. de Aquæd. lib. 11. con-
serr. cum I. Dilig. cod. tit. & cum l. hoc jur. s. du-
cus aquæ. ff. de Aqua quot. & eft.

EN de aenemael geen gemeenschap hebbende met het geschild, wel te regh van yder een uytgeflampt. 3 Is derhalven valsch, dat foodaenigh

HUGO
Conf. rundum. 22. Duar. de Exen inter 3. een quod hoc als wordt, Vide ufum uit. dat eodem wordt, aanmerkt. aenmerkt. naergelaeten te geftelt anderens, die eenigh volk is, heeft, die eenigh volk is, heeft, dat... aenmerkt. aenmerkt. te uytgeftampt. ufucapionem. ufucapionem. de ufsac, ff. de ufsac, ff. de ufsac, ff. de ufsac, ff. de ufsac, & temp. praefcrip. & temp. praefcrip. & temp. praefcrip. en noghtens, dat naer de derhalven dat Angelus, en die met Angelus gezeght hebben, 3 dat de Venetiënen en de Genousefen door verjaeringh eenigh regh op de golf van die see, die voor hunne kuff leght hebben kunnen verkrijghen, of bedroogen zijn of bedriegen. 3 welk voorwaer den Rechtsgeleerden maer al te gemeen is. wanneer se de aensienlijkhed van hunne heylighe belijsden, niet volghens die reeden en de weten. maer om de gunst der magthighen te winnen, aenlegghen. Want het antwoord van Martianus belanghende, want van wy ook te voorgen geproochen hebben, indien het behoorlijk met de woorden van Papinianus worden vergeleeken, kan geen anderen uytlege lijden, s als dien, welken en Johannes eertijdens Bartolus goedgekeuht hebben, en nu van alle geleerden wordt aenganoomen, 3 dat naamelijck het regh van beletten plats heeft, soo langh de occupatie diuert: doogh niet soo die is naergelaeten: want de naergelaetene geeft geen voordeel, zelfs niet schoone duyfent jaer achter den anderen was achtervolght, gelijk Caetrensis te regh aenmerkt. En al of schoon Martianus dat gewilt had, 3 gheen geenfnts plaet te glooven, dat hy gedacht heeft, dat in wat plats de occupatie wordt toegeflaan, op de selfde ook verjaeringh wordt toegeflaat, noghtens was 3 ongerijmt 3 gheen van een publique rijver geleght was tot die gemeene see, et gheen van een afleydingh gefelt wierdt tot een golf ytt te frekken; naedemael deelver verjaeringh het geuyk, dat naer regh der volken gemeen is, foude beletten, doch die 3 publiek gebruuk niet feer schaeedelijk is. En de andere bewijsreeden van Angelus, die genoomen wordt van een waeterleydinghe, 3 wordt, den selven Caetrensis fulx aenwijfende, als tieneemaal geen gemeenschap hebbende met het geschild, wel te regh van yder een uytgeflamp.
een verjaaringh ook op de tijd wordt beoordeel, welkers begin alle geheugheen te buyten gaet. Want daer de wet ten eenemaal alle verjaaringh weghneemt, wordt selfs ook die tijd niet toegelaaten, dat is, gelijk Felinus spreekt, eene materie in welke geen verjaaringh kan plaets hebben, wordt door onheughebaare tijd niet gemach om verjaaringh te kunnen lijden. Balbus: bekent dit waer te sijn: maer fecht, dat het gevoelen van Angelus is aengenomen om deeue reeden, om dat den tijd telt buyten geheugheen gelooft wordt soo veel te gelden als een voorrechte, naedemaal een feer breeden tijdt uyt soofoodaenig een tijd vermoeckt wordt. Hier uyt blijkt, dat fy niet anders gevoelt hebben, als dat, indien eenigh gedeelte van een Republiek, genoomen van het Roomysche rijk, buyten alle geheugheen foodae- nigh een reyt gebruyckt, dat men haer verjaaringh soude moeten geeven onder deeue verwe, als of's Vorsten toefstaen daer was voorgegaen. Weshalven naemdael niemandt heer is van het gantsche menschelijck gevlaght, die dat regt toegheen alle menschen aan eenen mensch of eenigh volk soude hebben kunnen toefstaen, volght noodfaekelyk, dat die verwe weghgenomen sijnde, ook de verjaaringh ver- nietight worde. En dus kan ook volghens hun gevoelen 't verloop van een oneye- dighe tijd geen voordeel doen tuschen Koninghen en vrye volken. Eenenmael ydel is ook 't gheen Angelus heeft geleert, dat, alhoewel de verjaaringh tot een heerschappende befit geen voordeel geven kan, men noghtens dan besifter moet verleenen uytaienderingh. Want Papinianus ontkent de uytaienderinghe met uytgedrukte woorden, en hy heeft niet anders konnen gevoelen, dewijl in sijne eeuwe verjaairingh niet anders was als uytaienderingh. Ooverfulx is waer, 't gheen ook de Spaensche wetten uytducken, dat in deeue feaken, die 't gemeene gebruyk der menschen sijn toegeyghent, geen verjaaringh van tijd, hoedaenigh die ook fy, kan plaets grijpen; van welke bepaelingh ook booven al- le andere deeue reeden kan gegeeven worden, dat die een gemeene feake gebruyckt, die als een gemeene fehijnt te gebruyken; dogh niet uyt eyghen reght, en al- foo niet meer te preferiueren als een vryegebruycker by gebrek van befittingh. En ook is deede tweede niet te verworpen, dat in verjaaringh van tijd, waer van geen geheugheen is, hoewel en tijtelen goede trouwe vermoedt worden, noghtans foo met der daet blijkt, dat geheel geene tijtel kan gegeeven worden, en foo de quaece trouwe blijkelyr fy, welke in een volk voornaemelijck als in een lighaem altoos duerende wordt gehouden, ook uyt tweerleder gebrek de ver- jaeringh om verre valt. De derde, om dat dit is een feake van louter vermeo- ghen, in welke geen verjaairingh verleent wordt, als in 't vervolgh fal betoont worden. Maer 't bedrieghlik knibbelen heeft geen eynde. Daer sijn 'er gevonden, die in deeue bewijsreeden de gewoone van de verjaaringh ondersecheden, om naemeltijken van gene verstreken sijnde, tot deeue hunnen toevlught te neemen. En het ondersecht 't welke hier sijlen is in der daet belaechelyn: fy segghen dat uyt de verjaairingh 't recht sijl eenen, 't welck van hem wordt weghgenomen, eenen anderen wordt toegevoeght: maer dat, wanneer eenigh reght yemandt soo wordt toegevoeght, dat het den anderen niet benoome worden, het dan een gewoone genoemt wordt: gelijk als of, wanneer het reght om te waeren, 't welck in 't ge- meen allen toebehoor, met uytfluytingh van anderen, van eenen wordt gebruyckt, niet noodfaekelyk volghde, dat voor allen verlooren gaet, al 't gheen eenen aen- koomt. Ooraef tot deelen misflagh hebben gegeeven de woorden van Paulus, die niet wel begreepen sijn. Dees als hy sprak van 't eyghen reght der sce dat
yemandt toebehoorde, heeft Accursius gefeht, dat fulx geschieden konde door voorregh of gewoonte: welk by voegh, geenfints by den text der Rechtsgeleerden koemende, veel eer schijnt te weefen van een quaden gillinghmaeker, als van een goeden uyttegher. De meeningh van Paulus is hier vooren verklaert. Wijders, indien die luyden maer alleen genoeghfaem hadden aengemerket de woorden van Ulpianus, 1 die maer weynigh voorgaen, sy fouden heel wat anders gefeht hebben. Want hy sikent, dat wel gebruykelyk, 2 dat is door gewoonte aenge- noomen is, dat yemandt worde verbooden voor mijn huys te vijffhen, maer hon- der eenigh reght: en men derhalven den verbooden fijn aenklaght van ongelyk niet en moet weyggher. Hy veragt dan die gewoonte, en noemt fç een dwangh-gebruyk, als ook Ambrofius 3 onder de Christhen Leareren. En met reght. Want wat is 'er klaerder, als dat de gewoonte niet en geldt, welke reghtsdraets teeghen
't reght der natuurte of der volken wordt gefeht? 4 Want de gewoonte is een foort van het gefette reght, 't welk de alloos duerende wet niet en kan teegenspreeken. En die wet, dat de fêe in haer gebruyk allen gemeen is, is alloos duerende. 't Gheen wy nu in de verjaerings gefeht hebben, 't selfde is waer in de gewoonte; dat indien yemandt den sin der gener die het teegendeel geleer hebben naekeurigh onder-foekt, die niet anders fal bevinden, als dat gewoonte wordt verkreeghen door voorregh. Maer niemandt is 'er, die maght heeft om een voorregh te verleenen tot naeceil van het menschelyk geflaght: weshalven die gewoonte tusschen ver- scheidhe republycken geen kracht heeft. Dogh dit geheele geschil heeft Valquius feer naekeurigh met groote neerlijghheid verhandelt: Learer die een cieraad van Spanjen is geweest, en wiens nogh fêtsvindigh in 't naeverschen van 't reght, nogh vryheit in het leeren niemandt oyt gebreeken fal. Dees dan habende gefeht een ftellinghe; dat publike plaetfen, en die door het reght der volken gemeen fijn, niet en kunnen verjaeren, beveftight die met feer vechhe schrijvers: daer naevoegt hy 'er onder de uytfonderinghe van Angelus en andere verdicht, die wy hier te vooren verhaelt hebben. En fullen deede dinghen ter toete ftellen, oordeelt hy met reght, dat de waerheit deeeer faeken hanght aan een ware kennis des reghts, foo der natuurte, als der volken. Want dat het reght der natuurte, naerdien het koome van de goddelijck voorfienigheid, is onveranderlijk. Dat voorts een gedeel- te van dat natuurlijck reght is het reght der volken, 't welk de eerste eeuw genoemt wordt, verscheelden van het reght der volken ten tweeden aenfien, of het gefel- de: welker laetfde kan verandert worden. Want foo eenigh teeden frijden met het eerste reght der volken, deese fijn, oordeelt hy, niet menschelyk, maer WILDT, bedervingenh en mifbruyken, niet weten en gebruyken. Weshalven die doorgeen- nen tijdt hebben kunnen verjaeren, door geen gegeeven wet gereghtveerdigt, door geen oovereenstemminghe, felsf van vechhe volken, herberginge en oefeningh vangfgeftelt worden, 't welk hy door eenigh voorbeelden en het getuyghenis van den Spaenfchen Godsgeleerden Alphonfus Caftrensif beveftight: 6 Uyt al het welke, feght hy, blijkt, hoe verdaacht het gewoelen is der gener, welke wy hier vooren hebben angetrokken, die oordeele, dat de Genoueefen of ook de Vetnetiae- nen niet t'ouregt anderen kunnen beletten de warren door de golf of diepte van hunne fêe, als of de fêen selfs verjaeringh gefeht hadden: 't welk niet alleen is teeghen de wetten: 7 maer ook is teeghen 't reght der naturte, of 't eerste reght der volken, 't welk wy gefeht hebben niet te komen verandert worden. Dat het

1. In d. l. injuriam. ß. ult.
2. Vide Glos. cod. loco.
4. Auth. te nulli judici ß. 1. c. cum tanto de confuerc.
5. Controvers. ill. cap. 89. numer. 12. &seq.
7. All. L, quod in litore. ff. de acq. rer. dom.
   l. fin. in prin. ß. de ufucap. ß. flamma, verbo omnia, inft. de rer. divin. l. si quidquum. ff. de
diverufis & temp. praefcr. l. fane si miris. ff. de in-
juris.

*teeghen*
teeghen dat reg't sy gaet seeker, om dat niet alleen de seën door dat reght gemeen waeren, maar ook alle andere onroerende goederen. En alhoezwel naederbandt van dat reght ten deelen is afgewezen, naemtelyk soo veel aengaet den beheerschen-"den eyghboden, "en eyghenden der landen, welker heerschappen den eyghboden door de wet der Natuere gemeen is, onderschoeyden en werdeelt, en also van die gemeenschap afgescheyden is: 'verscheyden nochtans is 't geweest en is 't in de heerschap der seë, die van den beginne der weereleit, tot op den dagh van heeden, is en altoos is geweest in 't gemeen, in geenen deele veranderd, als bekent is. En alhoewel ik meermaals heb geboekt dat een groote meeneight der PORTUGYSEN van dit gevoelen is, dat kunnen Koningh de vaert nae West INDIEN (milch- en Oostindien) en van die WOESTE SEE soo heeft geprekeerist, dat alle andere volken oover see deswaerts te waeren ongeoorloof sy, en het GEMEEN onder onse SPANJERTS doorgaens van dat gevoelen schijnt te seyn, dat alle andere menchen, behalve de Spanjers, geenints reght hebben om oover die WOESTE en ONEYNDIGHE SEE nae de landen der Indiakenen, welke onse allermagtigste Koninghen 't ondergebracht hebben, oover te waeren, gelijck als of dat reght van hare geprekeerist geweest was, echter seyn de meeninghen van die alle niet min UYTSINNIGH, als der gener, die belangheende de Genoueelen en de Venetiaenen by nae pleeghen in den seylschen droon te seekeen: en dat leefde gevoelen maligheeden en benultighen seyn blijkt seel's daer wy te klaerd, dat elk dier natien teeghen selven niet en komen prescrbeeren: dat is, niet de Republyck van Venetien teeghen haer selven, niet de Republyck van Genoua teegghen haer selven, niet het rijk van Spanien teegghen seyn selven, niet het rijk van Portugal teegghen seyn selven. "Want daer moet een onderscheit seyn tusschenhen doender en den lyder. En teeghen alle d'andere natien kunnen se ongelijk minder prescrbeeren, om dat het reght van prescriptien louter borgherlijk is, gelijck we wijsloogh hier vooren betoont hebben. Derhalven houdt dootainen een reght op, als'er wordt gehandeld tusschen Prinsen of volken, die in weereleidt fachen geen over- heen kunnen. "Want de louter borgherlikhe reghten, van wat lands het sy, zijn soo veel aengaet nytheemsche volken en natien of ook yder mensch in 't befeerd, niet meer in aeght te neemen, als of'er in der daet doodainigh een reght niet en wa was of inimmer meer geweest was, en men moet seyn toelictte neemen tot het eerfe of tweede gemeene reght der volken, en dat hebruyken; en het gaet seeker genoe, dat volghen dat reght doodainigh prescriptie en dwanghebruyk niet is toegelataen. "Want seel's nogh beedensaegs is het gebruyk des waeters gemeen, min of meer als het van den beginne des weereleidt was. Derhalven is'er en in de seën en in de waeteren geen reght, noch kan er seyn voor 't menschelijken geelagt, behalven voor soo veel belanght het gemeen gebruyk. Doeruenbooven is 'er aangaende het naturlijk en goddeligt reght dit gebruyk, dat 't ghzen men niet en wielt dat seif gescheide, men sulx niet en doe den anderen. Waer wy, naedermaal de vaert niemandt fonde kunnen sweede toebrengen, dan den varenden seif, het billijk is, dat die niemandt magh of beboort beleer te worden, op dat die in een saeke, die wyter eyghen natuur e wy is, en sigh selven geenints scheelaedel, de vryhet der seene- rendern niet verbindere en beheerschege teeghen het geefyde gebruyk, en teeghen den regel: insonderheit dewijl alle dinghen worden verlaen geoorloof te seyn, welcke niet uitdrukeljke kunnen worden verbooden verbooden te seyn. "Sae dat meer is, 't fonde niet alleen seyn teegghen 't natuurlijk reght, yemandaat doorainigh een vaert te willen be-
Want in de voorbeelden van de fee der Spanjaarden, PORTUGYSEN, VENETIENS, Genuesezen, en d'andere, staat vast, dat foodaenigh recht om te vaeren, en anderen't waeren te beletten, niet meer door gewoonte, al dan door præscriptie wordt verkregen. Want in 't een en 't ander geval als 't blijkt is de zelfde reden. En dewyl dat om de voorwaerde reghten en reedenens fonde fijn teeghen de natuurlijke billijkheid, nog eenighe nuttigheh eenbrengen, maar alleen verkortinghe, en gelijck't alfo door geen outrufkuelijke wet-fouden kunnen ingeworren worden, fijn ook niet door een ftilswijgende wet, hoedaenigh is de gewoont. En dat fonde door den tijd niet gerechtveerdigt, maar veel eer argher en van dagh tot dagh onreelijker worden. Daer nae toont hy uyt de eerfte occupatie der landen, dat een volk gelijk het recht om te jaeghen, fijn ook om te vijfchen in fijn rivier kan toekomen, en nae dat die eenmael van de oude gemeinschap fijn afgeondert, fijn datse een afonderlinghe toeeyingenigh toelaeten, door præscriptie van dien tijd, welkers geheuhen niet bekent is, gelijk als door een ftilswijgend toelaat van het volk kunnen verkreghen worden. Dogh dat fulx gebeurt door præscriptie en niet door gewoonte, om dat de gelegenheit van den verkrijgenden alleen beeter wordt, maer van alle andere slimmer. En nae dat hy drie facken had opgetelt, welke vereyfht worden op dat een eyghen recht om in de rivier te vijfchen wordte gepraecribeert: Dogh hoe, voeght hy 'er onder, voor soo veel de fee aengaet? En daer in is het dies te meer, om dat ook 't faemenkoemen van die drie niet genoegh fonde fijn om het recht te verkrijgen. De reeden van het ondersche fijfchen de fee van d'eene, en het landt en de rivieren aan d'andere fijde is, om dat in sulker geval gelijk eertijds, fijn ook heedenfgeeft, en altoos, fijn belanghehende het vijfchen, als raekende het vaeren het eerfte recht der volken in fijn geheel gebleeven, en nimmermeer van de gemeinschap der menschen is afgeondert geweest, en yemandt of eenighe toegevoeght. Dogh in het tweede geval op 't landt naemelijck of in de rivieren is het anders geweest, gelijk wy nu verhandelt hebben. Maer waerom heeft het tweede recht der volken, gelijk het die van een scheydingh maakt voor soo veel het landt en de rivieren aengaet, naergelaeten die belanghehende de fee te maken? It antwoorde, om dat het in dien gevalle dienstig was. Want 't is seker, dat, indien veele jaeghen of vijfchen op 't landt of in een rivier, het bosch lichtelyk van- wild en een rivier van vijfchen leedigh gemaakt wordt, 't geheen in de fsee foon niet is. Daerenbooven, de vaert der stroomen verar- gbert lichtelyk, en wordt bekommerd door gebouwen, 't geheen 't in see niet en doet. Wyders, door waterleydingen wordt een rivier lichtelyk ontleekligh; en niet foon in fsee. Derhalven is de reeden in beyde niet evene de selfde. Ook doet het tot de fack niet, 't geheen we te vooren gefeght hebben, dat het gebruik der waeteren, als ook der fonteynen en rivieren gemeen is. Want dit wordt verlaen voor soo veel het drinken en diergelijcke aengaet, welke hem die den heer-

1. C. de religiosis.
2. Contra h. b. c um vulgatis. C. comm. de leg.
4. C. Erit autem lex 4. diffl. 1. 1. & 2. ff. de legib. L. de quib. cum seq. ff. de legib. c. fine de
5. Per tot. titul. ff. ne quid in flux, publ.
schappenden eyghendom oft 't regt der riviere heeft of geenfints of seer geringhe schaede doen. 1 Want sy en koomen niet in de minfte aenmerkinghe. Voor oudegevoelens doet, om dat faeken die onreegeltelijk zijn door geenentijd geprefcribeert worden: en daerom wordt een onbillijcke wet door geenen tijd geprefcribeert, of geregeld-veerlicht. En x tax daer aan: En faeken, die volgens de gesellenis van de wet niet kunnen geprefcribeert worden, fouden ook zelfs by dayfent jaarren niet geprefcribeert worden: 't gheen hy met ontelbaere getuynheniften der Leeraren beveelt. 2 Niemandt is 'er nu die niet en fier, dat, om het gebruik van een gemeene faeke naer fijn te trekken, geen dwanggebruuk, van wat tijd het ook fijn magh, voordeel geeft. Waer by ook moet gevoeght worden, dat het gefaggh der gener die in gevoelen verscheiden, niet en kan op dit gefchild gepaft worden. Want sy spreekhen van de Middelandfche fee, wy van den Ocean: sy van de Golf, wy van een oneyndighe fee, welke in de reeden van occupatie feer veel verschillen. En de gener die sy prefchrijft inwillighen, die betitten sfranden vafgeheght aan de fee, gelijk de Venetiëriaen en Genoueefen, 't gheen nu reets gebleecken heeft dat van de Portugijfen niet kan gefcheyght worden. Jae ook zelfs, indien de tijd te konde voordeel geeven, gelijk veele meenen datse kan in publijke faeken die des volx fijn, echter fijn 'er niet by de dinghen, die noodfaekelijk vereyfcht worden. 3 Want voor eerst leeren alle, dat 'er vereyfcht worde, dat hy die fodoenigh een handelingh prefchriht, die niet alleenlijk een langhen tijd gevooftt hebbe, maar eenen die 't geheuhen te buyten gaaet: ten tweeden, dat in soo langh een tijd niemandt anders die felfde handelingh gepleeght hebbe, ten dy door toeschaaf van hem of in 't heymeld: daerenbooven, dat hy andere die willende gebruiken hebbe verhindert, met weeten zelfs en gedooogen der gener welken die faeke aengingh: want schoon hy die altoosgepleeght hadt, en eenighhe die feldsgebruykken altoos fulx verhindert hadt, nochtans niet alle, dat eenighe fijn verhindert geweeft, doch andere die vryelyck gepleeght hebben, soude fulx niet genoeqh fijn, volghens het gevoelen der Leeraren. Doght het blijkt dat alle defe fijinghen moeten 't aenmerkenkoemen, foo om dat de wet vyandens is van prefchriht in pubblicke faeken, als op dat het fijke, dat den prefchriht fijn eyghen reght en niet het gemeene gebruyk heeft, en fulx door een besit dat nimmer is afgebrooken. En naemedaelertijd vereyfcht worden, van welkers begin geen geheuhen is, is 't niet altoos genoeqh, gelijk de beste uytfegghers toonen, 't verloop der eeuw te bewijßen: maer het moet blijken, dat het geruht der faeken van onse voorourden tot ons is oevergefellerd, foo dat 'er niemandt in 't leeven is, die het tegendeel geffen of gehoort hebbe. De Portugijfen hebben, by gelegenheit der Afrikaenfche faeken, eerft begonnen de verder gelegehnen kuften des Oceans te onderzoekhen, onder de regeringen van Koningh Jan van Portugael, in 't jaer der faeligheid veertien-hendert eevenenfeeventigh: twintighjaeren daer nae, onder Koningh Emanuel, fijn fce gevaren voor by de Kaep Bona Esperanças, en veel later gekoomen tot Malakka en de verder gelegehnen eylanden, nae welke de Hollanders hebben begonnen te vaeren in 't jaer vijftienhendert vijftinnenegentigh, buyten twijfel binnen 't honderfte jaer. En dan ook heeft in die tijd, die 'er tuschen byden verloopen is, het dwanggebruyk van andere teeghen andere, ook teeghen alle, die prefchrijft verhindert. De Kaftiliaen hebben van het jaer vijftienhendert en neegenitjen den Portugijfen het besit der fee ontstrent de Molukken onfeeker gehefft. De Franöfchen ook en d'Engelsche fijn niet heymeld, maar in 't oopenbaer, tot daer toe oovergevaeren. Daerenbooven hebben d'omwoonders van de geheele Afri-

2. All. Balbium de praefcr. 5. qu. 1. in qu. 11. illus. 5. quelf. pr. Gl. in cap. inter eftera. 16. q. 3. Alph. de Caltr. de potefl. leg. pen. lib. 2. cap.
14. Bal. in fuc. & ibi Ang. in omnes. C. de praefcr. 36. ann. &c.
3. d. loc. n. 38.
4. Oforius 1. B.

K

kaen
EN indien de Portugijsen fegghen, dat secker reght om met d'Indiaenen handel te drijven hen eyghen toekoomt; fullenf s by naer door alle de zelfde bewijsreeden weederl negh. Wy fullen die kortelijck herhaelen en toeprassen. Door 't reght der volken is dit ingevoert, dat alle mensen vrye macht houden hebbt om onderlinghen handel te drijven, welke hen van niemandt soude konnen benoomen worden. 1 En dat, gelijk het nae de onderchefydingh der heerschappende eyghendommen, terflont noodfalselijk geweest is, zoo kan het schijnen eenen oorpront die ouder is gehadt te hebben. Want spitsvindig heeft Ari flotele 2 geseght, dat door handelinghe vervult wordt, 'tgehen de natuur gebrekt, om bequaemelijk allen genoegh te doen hebben. Derhalven moet die gemeen bygen; volghen 't reght der volken, niet alleen beroofdelijk, maar ook gestelt, gelijk de meesters segghen, of bevestighende. 3 En faeken die op die wijhe tot het reght der volken behooren konnen veranderd worden, die op gene wijhe, lijden geen verandering. Dit kan dus verlaen worden. De natuur hadt allen menschen alles gegeven. Maer naemael de menschen door de groote tusschenwijte van platsen moesten derven het gebruik van vele faeken, welke 't menschelijck leeven noodighe heeft, om dat, gelijk hier vooren geseght is, alle dinghen niet oover al voortkommen, is het noodigh geweest oover te schepen: en tot nogth toe was 'er echter geen verwisfeling, maer by gebruiken naer het goetvinden oover en weeder andere dinghen die by andere gevonden wierden: op welke wijhe by naemfeengoegh dat den handel by de Seres, alwaer de goederen in de wildernis alleen gelaeten fijnde, op 't goedt geloof der wisselaers alleen gedrevene wordt. 4 Maer terflont wanneer roerende goederen, door zyenwijtingh van de noodfalselijkheden, die nu reets is uytgelegt, in reght van eyghendommen waren overgegaen, is de verwisfelingh uytgevonden, om 'tgehen den eenen gebreekt uyt den oovervloed der anderen te vervullen. Dus bewijst Plinius uyt Homerus, dat den onderlinghen handel ter oorfaeke van lijfgoedt is gevonden. 5 Dagh nae dat ook onroerendegoe- deren hebben beginnen onder hunne heeren verdeelt te worden, heeft de gemeenschap, die nu allerweeghen was weghgenoemen, niet alleen onder menschen die verre van den anderen waren afgeachte, maer selws ook onder den naebuermen den handel noodfalselijk gemaakt: om welken des te gemakkelijcker gangh te doen neemen is het geldt 6 naerhander gevonden. Derhalven is de algemeene reeden selve van alle onderhandelghen, de verwisfelingh, as van de natuur: doogh eenighe befoende re wijen, en de prijselvye, b door infettingh: 7 welke faeken d'oude Rechtsge- leerden niet genoegh onderchefyden hebben. Alle noghtans bekennen fe, dat den eyghendommen der goederen, ten minften van roerende, voortkoomt van het eerste reght der volken, als ook alle onderhandelghen waer by geen prijs koomt. 8 De


a &c. mediocris;  
b &c. parvus.

7. lus naturale. d. 1. Aiiif, d. 9.  
8. Cafr. ex Cyneo & alii in d. L. ex hoc jure, n. 20. & n. 28.
V R Y E S E E.

Wijsgeleerden 1 stellen twee soorten van verwisselingen, 2 koopmanschap en krajemery of neeringhe: 3 van welke het koopmanschap, gelijk het Griek woordt zelfs te kennen geeft, omgaet tufschen wijde afgeleeghene volken, en door ordre van de natuer voorgaet, en soo van Plato geftelt wordt. 4 Het Griek woordt krajemery of neeringhe schijnt het zelfde te fijn met het Griek woordt Voordeeningh 5 by Ariftoteles, een winkelneeringhe of ftanplaets, waer in yder fijne waeren voor- doet, onder de borgthers. Den selfden Ariftoteles 6 verdeelt den koophandel in handel te waeter en te lande, d van welke deelten de waeren te lande, gene ter fée vervoert. Dogh ongeachter is de krajemery of neeringhe: daer teeghen in meer- der aenfien de koophandel, en inforderheit ter fée, om dat die veel aen veelen meedeelt. 4 Wacron Ulpianus seght dat de scheepshandel tot de voornaemfte facken van de republicky behoort: en dat den dienst der neeringhen niet de selfde is: om dat die volghens de natuer t'eenemael noodfaukelijk is. Ariftoteles: 6 Want het oovervoeren van alle fakken heeft fijnen aenvangh genoomen van den beginne, van't gheen 't welk volghens de natuer is, toen de menfchen ten deele meer hadden als genoeg was, en ook ten deele minder. Seneca: 6 't Gheen men gekoof heeft te verkoopen is het regt der volken. De vryheit van onderlinghen handel te drij- ven is derhalven volghens 't eerfte en voornaemfte regt der volken, 't welk een natuerlijke en aldoer duerende oorfaek heeft; en derhalven niet kan weghgenoom- men worden, en of fy schoon konde, soude fy eghter niet konnen, ten fy metal- gemenee toftemmingh der volken, soo verre van daer is't, dat eenigh volk op eeni- gherhande wijfe twee volken gefint onderlinghen handel te drijven met reeden foud- de konnen verhinderen.

IX. H O O F T S T U K.
Dat den handel met de Hollanden en Portugefen niet eyghen is op den tijtel van occupatie.

Oor eerst heeft de vindinghe of occupatie hier geen plaets, 7 om dat het regt om te handelen niet en is yet sichaemelijck, 't gheen soude konnen aengegrepen worden: ook soude het den Portugefen geen voordeel gheeuen, al of fy schoon de eerfte van allen de Hollanden gehandelt hadden, 't welk noghtans niet anders dan t'eenemael vals kan fijn. Want zelfs toen in den beginne de volken figh allerweeghen verfpreidt hebben, is 't noodfaukelijk dat 'er eenigh de eerfte koopluyden geweest fijn; en dat deele echter geen regt verkreeghen hebben is feeker- der als eenigh dingh ter weereldt. Weshalven, indien den Portugefen eenigh regt toeoomt, om alleen met de Hollanden te handelen, heeft dat regt, nae 't voor- beeldd van alle andere dienstbaarheeden, moeten spruyten uyt vergunningh, ofuyt- gedrukte of stillwijghende, dat is, prefcriptione: en anders kan 't niet fijn.

X. H O O F T S T U K.
Dat den handel met de Hollanden en Portugefen niet eyghen is op den tijtel van Pauñelijke gifte.

Iemandt heeft hen dat toegestaen: ten fy mihschen de Paus, die 't niet heeft konnen doen. 8 Want niemandt kan vergunningen 't gheen het fijne niet en is.

1. De Sophist Plato.
   a. τιν μισθοῦται, quam translatioonem vertere licebit.
   b. του γενομενου κα του γενομενου.
2. Plato lib. de Rep. 2. qui locus citatur, in L.
3. Arift. lib. 1. de Republ. c. 11.

   d. l. τιν μισθοῦται κα του γενομενου,
   e. του γενομενου κα του γενομενου.
5. d. l. τιν μισθοῦται κα του γενομενου,
7. Sic de bewijzeeden 2. en 5. H.
8. Sic de bewijzeeden 3. en 6. H.

K ij Maer
XI. HOOFTSTUK.

Dat den handel met de Indiaenen den Portugijzen niet eyghen is door 't reght van prescriptie of gewoonte.

Maer de Paus, ten fy hy tijdelijk Heer is van de gantſche weereeld, 't geene de wijzen ontkennen, kan ook niet legghen dat het algemeen reght om te handelen een reght is dat hem toekoomt. En wel in onderdien naedemael t'een faeke is die alleen op winft is aengeleghe, en die geen geestelijke beforinghe heeckt, buytten welke de Pauſielijke magt, gelijk al alle bekennen, thilfaet. Daerenbooven, indien de Paus dat reght den Portugijzen alleen vergunnen wilde, en 't zelfde aalle andere menchen beneemen, soude hy op tweederley wijfe ongelijk doen. Voor eerst den Indiaenen, welke wy, als geleten buytten de kerke, geleght hebben in geenen deele onderdaen des Paus te ſijn. Naerdien dan de Paus deelen van 't geene hen toekoomt niets beneemen kan, heeft hy hen ook dat reght, 't welk fe hebben om met eenen jegelyckten te handelen, niet konnen beneemen. Daer nae alſſe andere menchen Christenen en geen Christenen, welken hy dat zelfde reght niet heeft konnen beneemen fonder aengeleyde oorfaeck. Jaet dat meer is, selſſe de weereeldtijcke heeren konnen in hunne heerschappyen de vryheit van den onderlijcken handel niet beletten, gelijk wy met reedenen en getuýchgenifiën te vooren hebben bewezen. Gelijck men ook dit moet bekennen, dat het gefaghe des Paus teeghen het altoosduerendt reght der natuere en der volken, waer uyt die vryheit haeren oorprongh heeft genoome om voor altijdt te dueren, geen vermooghgen met allen heeft.

1. Sie de Bewijzen. 7. H.
2. Gloff. & Bart, in 1. vian, publ. ff. de viapubl. Balb. in 4. par. 5. pat. princi. qu. 1. Panom. in c. ex parte Attens. de conceff. præben. Doct. in l. qui jure familiaritatis, ff. de aerq. poss. & alleg. per Covar. in c. postellor. parte. 2. 3. 4. in 6. contr. alii freg. c. 4. n. 10. 12. d. n. 12.
hoof altoos handelen, ons voor 't toockoomende niet soude behouden sijn het reght om met haer, indien 't foo geleeghen quam, te handelen? Seer wel leert den selfden Vafquius ook dit, dat selfs door geen oneyndighen tijdt wordt te weegh gebracht, dat yts veel cer door nooddäfelijkheyt dan vrywilligh schijnt gedaen te sijn. Derhalven fouden de Portugiijzen den dwangh bewijzen moeten, die selfs noghtans, nacemael hy in deeue fäcke frijdhys is met het reght der naturere, en alle flagh van menschen schaedelijck is, geene reght kan maken. *Daer nae heeft dien dwangh moeten dueren eenen tijdt, van welckers begin geen geheughen oover righys is: dogh fulx is hier soo verre van daen, dat selfs geen hondert jaeren sijn verloopen, seedert wanneer de Venetiaenen by naer den geheelen Indischen handel, over Alexandrien, *gebaut hebben. Ook heeft den dwangh voodaenigh moeten sijn, dat niemandt sijgh daer teeghen fteide. *Maer daer teeghen hebben figh fteelt de Françoïsen, en Engelschen en andere. En 't is niet genoegh, dat eenighe sijn gedwonghen geweest, dogh daer wordt vereyfcht dat se alle gedwonghen sijn, dewijl door eenen niet gedwonghen in een gemeene fäcke 'tbestf der vryheid wordt behouden. En de Arabiers en Sineefen handelen seedert eenighe eeuwen tot op deeven dagh geduerigh met de Indiaenen. Dat dwanghgebruyk doet geen voordeel.

**XII. HOOFTSTUK.**

Dat de Portugiijzen op geen billijkheyt gegront sijn in 't verbieden van den handel.

U Yt al het voorverhaelde is klaer genoegh te sien de blinde begereljheyt der gener, die, om niemandt eenigh gedeelte van de winst te laeten, hun gewiffte traghten geruut te stellen met die reeden, welke de Spaensche Leeraers, wien de fäcke neeven hen aengaet, van oopenbare ydelhheyt oovervughten. 4 Want alle die in d'Indische fäcken gebruykt worden, gewen genoeghaft te kennen, dat men onregheverveerdh verwen foeckt, foo veel fy konnen of mooghen, en voo genhen 'er by, dat die fäcke nimmer ernstigh door 't onderfchok der Godsgeleerden goetgekeurt is. Dogh wat is 'er onreendedor als die klaghte, dat de Portugiijzen teghen, dat hunne winsten worden uytgeput door de meeninghe der gener die 'er teeghen aan hooghgen? Want onder de fckerfte fteillinghen in reghten is, datby niet met bedroogh omgaet, nogh liffelijk handelt, en selfs niet schijnt eenen ander fchaede te doen, die sijn reght gebruykt: 'tgeheen voornaementslich waer is, indien yts geefheit, niet om een ander fchaede te doen, maer met infight om het fijne te vermeerderen. Want men moet insien 'tgeheen ten principaale gedaen wordt, niet 't geheen uytlerck gevolgh maekt. Jae indien men eygentlijck fpreckt met Ul piatus, wanneer hy fchaede doet, maer hem belet de winst die den anderen nogh deede. En 't is natuerlijck, en 't koomt oover een met het hoogheft reght en ook de billijkheyt, dat de winst beyden even schoon flaende yder liever wil de fijne als eens anders, ook diefe te vooren genoogen hadt. 1 Wie soude een ambaghts man duldhen, die klaghte, dat een ander van 'tselfde ambaght hem fijne voordeelen benam? Doghde fäcke der Hollanderen is des te reghtveerdigher, om dat hun belang in deeven deele met het belang des geheelen men schelikhen geflahts ver eenighys is, 't welk de Portugiijzen geen omverreeftuten. 6 En dit en wordt niet reght gefeucht tot nayver te geschieden, gelijck Vafquius in gelijck fäcke toont: want dit

1. Vafquius d. loco. n. 12.
2. Guicci. Histof. 19. B.
3. Siet het 5 en 7 H. op 't eynde.
4. Vafq. contr. illuftr. c. 10. n. 10, Viêt. p. 1, de Indis rel. t. n. 3. l. fin autem. 6. pen. de rei vind. l. nullus videtur. de Reg. Iuris. L. liuid conflat. Quae infr. credit. l. flaminum. 9. uit. de dam-

K ii
moet men of vlak uyt ontkennen, of verleckeren en vaststellen, dat het geschieft
niet alleen tot een goede, maer ook tot de beste naeyveringh, volghens Hefiodus:
Deesen twijf is goet onder de menschen. a Want ook indien yemandt bewooghen
door godtvruchtigheyt, eth hy, het kooren in de grootte schaersheyt beeter koop
verkoght, hy soude verhindert worden door de onvrome hardigheyt der menschen,
de in de swaerfte behoefte t'huume duerder fouden verkoff hebben. t Is
waer, dat door duidaenighe wijlen d'inkoomsten van andere befoeyt worden:
nogd dat ontkennen wy niet, eth hy, maer fe worden befoeyt tot voordeel van
alle menschen. En gaet den heemt dat d'inkoomsten van alle Vorsten en Ko-
ninghens des aerdtoofdems diere wijfje befoeyt vieren. Wat is 'er dan, dat soo
onreecelijck schijhen kan, als dat de Spanjaerts den geheelens Aerdtooden cijns-
baer hebben, soo datse ten fy op haer ooghwenken nogh koopen nogh verkooopen
konnen. 1 In alle steden en Republiken hebben en staffen wy de koorebijters:
 en geen soort van leeven schijnt soo schandelijck als dat koorebijten. 2 En met reer-
den. Want fy doen de natuer ongelijk, die voor 't gemeene vrughtbaer is: 3 en
men moet niet aghten dat de koophandel is gevonden tot dienst en genuyd van
weynighe, maer op dat 't geene den eenen ontbreeckt door den overvloedt des an-
deren worde te baer gekoome, sijnde noghtans allen, die den arbeydt en 't ge-
vaer van 't overvoeren op sigh neemen, een eellijke winste voorgeefelt. Dat selft
de dan, 't welk in een Republijck, dat is, in een mindere faemeningh van mens-
chen, swaer en verderfelijck geoordeelt wordt, is dat in die groote gemeenschap
des menschelijken gelaghts te dulden? dat naemtlyck de Spænichhe volken maeken
een alleenkoop b van de geheele wereldt? Ambrofius vaet heftigh uyt teeghen
die de seëen fluytten: 4 Augustinus teeghen die de weeghen fluytten: Nazianzenus
5 teeghen d'opkoopers en onderhouders van waeren, die alleen winst doen by de
behoefte van andere, en gelijk hy selfs feer welspreekende schijt: Die handel drij-
ven met de behoefte. 6 Jte ook selfs wordt hy nae het fegghen van den Goddelij-
ken wijfman of alle de weerryen vevloekte en een vevloekte menfch gehouden,
die de leeftoght onder sigh behoudende duerte in 't gewas bracht: 7 Echter de Por-
tugijfen dan roepen soo veel en soo langh als 't hen belieft: gy befoeyt onsse win-
st. De Hollanders fullen antwoorden: Neen wy waeken yverigh op de onfe.
Sijt gylieden daerom verbolghen dat wy foeken onsse gedeelte van de winden en de
see te hebben? En wy hadt u beloofft dat die winsten u altoos fouden blijven. Gy
hebt de uwe behouden, waer meede wy te vreede sijn.

XIII. HOOFTSTUK.

Dat de Hollanders den Indischen handel, soo in vreede, als in bestant en in den
oorlogh moeten behouden.

W

Eshalvyn, naedemael en 't reght en de billikheid vereyscht, dat den handel
en Indien ons soo wel als yemandt vryfabe, is het ooverigh, dat wy,
't fy we met de Spanjaerts vreede maeken, 't fy bestant fluytten, of in oorlogh
blijven, in alle manieren die vryheyt, welke wy van natuere hebben, traghten te
verdaedighen. Want voor soo veel de vreede aengaet, 't is bekent dat die is van
tweederley foorten: want men koomt oever een of op gelijk, of op ongelijk ver-

a Aen 93° d’egr. dé vaeghe.
1. L. i. c. de monop.
2. Catjet. ad fam. Thom. 2. 2. qu. 77. ar. 1.
4. b Monopolium.
5. Hex. c. 10. l. 4. q. 4. 4. sup. Num;
6. 5. In sum. Basilii.
8. d à opege ab tén ciemacay/öten.

bondt"
bondt, a het eene paft mannen, het andere flaetse fieden. Demothetens b in fine reeden van de vryhet van die van Rhodus: Die wyre volken fijn willen moeten alle voorwaarden, wier door hen wetten opgeloge worden, vleden, als fakke die naft aan de flaetveze komen. En foonzedighe fijn alle voorwaarden, wuer der een der partiers in fijn regt vermindeert wordt, volgehent de bepaelinge van voor- cates, diefe noemt, Beweelen die den anderen verminderen fijn reght. 3 Want indien, gelijk Cicero fegt. men oorloogen moet avenvanghen om fonder ooverlaf in vrede te leeven, volgt, nae 't oordeel van den felfden schijver, dat men vrede moet noemen, niet een flaet verdragh, maer een ge- ruft vryhet: gemerkt nae 't goeddunken van veelen 2 en Wyjs- en Gods-geleerden vrede en reghtveerdi ãer meer nae dan in dat verschellen, en vrede is, niet heoedaanighe die fy, maer een welgelucke eedraght. Maer indien 'er beftaant geflotogen wordt, blykt uit de natuur van beftaant helds, dat onduytman, geederende de tijden van beflaant niemants gelegenheid behoort te verarghen, naedereel het tharen voordeele by na heeft het verbod, gelijk als gy boet. 4 Dogh fio wy door 's vyands onreelychheid verbed in den oorlogh gheelte worden, moet de reghtveerdighe der fakte ons hoop en oorleven van een goede uytkoofniet inboeven. Want voor faken, wier in allen ongel- gelijk worden aangedaan, kruidenfe fio veel hen eenighmaetn moepeists is: doogh niet van gelijken voor de begeerlijkheid van een ander; 5 't welk ook de Keyfer Alexander dus heeft uytgedrucht: Het raenenst des genen, van wie het ongelyk eerst begommen heeft, is allermeest gehaet: maer wanneer de aenvengers worden afgeweseen, is 'er, gelijk een goed genie fvertrouwen met fioh brencht, fio ook om dat men arbeidt om ongelijk te wreckeren en niet aan te doen, foor goede hoop te chepen. 6 En Is dit dus nootfelijkheft, vaer voort maat die ter fee overwellinckly lijft, en verledicht niet alleen floumeedighe uyt vrede, maer met eenen de vryhet des menschelijken geeligt.
Hugo de Groot voerde een publiek feit boven het publiek en gemeenschap, of op eenigehandige wijze een ander verhindert in t'geheen, 't welk het gemeene recht reede brenghe, gehouden tot vergoedinghe van alle schade, op d'uytspraak van een eerlijk man. Devalhen foudde een eerlijk man, volgens dit gefelde, den Hollanders de wykeheit om te handelen toewijze, den Portugezen en allen anderen, die derfen vryheit betrachten, verbieden geweld te doen, en belasten de schade te vergoeden. En 'tgeheen men in regten fou de verkrijgen, dat selve wordt, dat men geen recht kan krijgen, door regteverdige waepenen vervelg. Augufinus: "De onweerlooslijkheid van de teenegparty doet regteverdige waepenen voeren. En Cicero: "Naemelijker teweede foorte van strijden is, eene naemenlijk meestwooren voor recht, d'ander door geweld, moet men sijn toevloogh neemen tot het laatste, als men 't eerst niet en maghebruyg. En den Koningh Theodoricus: "Daar moet men tot de waepenen komen, wanneer de regteverdige geen plaats kan vinden by de teenegparty. En 'tgeheen naeder komt aan onfe bewezenreden, Pomponius heeft bevoelen hen die een fack, die alle menschen gemeen is, met ongemak van allen anderen gebeyt, geweldeigherhande te beter. Ook leeren de Godtiegeleerde, dat gelijk een oorloog regteverdige wordt begonnen tot bescherming van een yders goederen, foo ook niet min regteverdigh wordt begonnen te gebuyk van die facken ,welke, volgens het natuurlijk recht, moeten gesen sein. En devalhen hy die de weeghen afsijn, en het uytvoeren van waeren belet, ook fonder af te wachten eenige publieke onthoud, by weeghe van feytelijkheid, als s'preekhen, kan teeghen gefelen worden. Deelso dinkhen devalhen dusjinde, heeft men geenfants bekommert te sijn, dat of Godt sal teeghenen de zaenltaghen der gener, die het allerleerfertigste reet der nature, van hem zelfs ingehecht, schenden, of de menschen felve fullen gedoochen dat gheen wreake genomen worden oven hen, die alleen uyt insight van eyghen vinft de gemeene naughtigheid des menschelijken gelagts eefbrigen.

Ditwyl desfer dagen om ter handen zyn gekomen veele vrieven des Koninghs van Spanjen, waer in sijn en der Portugezen oogheer, naestlyk, ontdekt worden, heeft my de pijnweerd gedacht uyt de selve, die meest van eenen inhoont waren, twee overgeest in de Latynsche taede hier te fijlen.
