**Rekeningen van de hoogschout - inkomsten**

Bron: Henk Beijers, *Archiefcollectie*

Bedragen zijn in modern schrift gezet, latijnse cijfers vervangen

De hoogschout was bevoegd voor de criminele rechtspraak, waaronder zaken behoorde wwr de doodsprak voor uitgesproeken kon worden.

De laatste rekening waarin Veghel genoemd wordt loop van kerstmis 1563 tot kerstmis 1564. De hoge, middelbare en lage justitie van Erp werd samen met die van Veghel op 4 mei 1559 verpand aan jonker Walraven van Erp de Oude voor 2.704 pond. De verpanding van Veghel en Erp met ‘alle de profffyten baten ende vervallen van die voirscreve dorpen’ werd pas op 4 november 1566 geëffectueerd mogelijk wegens verlate betaling van de pandsom. De heer inde hierna de inkomsten uit de hoge rechtspraak.

**Rekening van de hoogschout van 27 januari 1404 tot 30 juni 1404:**

Vechel

* van Arnt Mercelis soen die hadde geloeft op enen banduyn van 10 gulden Gelres te comen ten sekeren dage hem vanden scoutheit getekent voir die vierscaer tot Vechel om sonderlinge zaken wille die hem die heer toe te seggen hadde dair hi niet en quam dair om hi nae [= volgens] den vonnis verboert soude hebben die voirscreven 10 gulden Gelres ende heeft ghecoren genade voer recht ende heeft gepoint om 9 gulden Gelres

**Rekening van de hoogschout van 6 januari 1406 tot 9 oktober 1406:**

Vechel

* eerst van Belen Donscouts van Vechel om dat hoir Heynken Liben soen die over gericht wairt bedragen [lees: bedrogen] hadde ende dair hi op starf dat sy geweest hadde mit Heynken voirscreven tot Keeldoncs kinderen vorscreven die viand zijn des lands van Brabant ende bad Koelekens kinderen vorscreven dat sij die van Erpe bornen wouden ende daer nam sij eenen brief van Koelkens kinderen ende hingken tot Erpe aen die kerc doer daer af gebetert om dat sij een weduwe was ende hoir goed geerft was om 200 gelres gulden maken 15 vrancrijcs cronen
* van Jan Buesken om dat hij zijn konde geseit hadde int recht dair bi hem nochtan boven verwantaelde om beden wil van goeden luden om 4 gulden gelres maken 1 croen 16 boddregher

**Rekening van de hoogschout van 30 december 1409 tot 24 juli 1410:**

* van Heynen Mijssen uten lande van Herpen die befaemt was dat hi dair mede gewest soude hebben doin den vorster van Erpe een koe genomen wert die hij gepandt hadde dat men .....was mer om dat Heyn ....dair geloefde ende met hem Roever van Tuyftheze weder int recht te comen int naest gedinge op een pene van 50 cronen ende niet en quam te tide also dat die scoutheit Roeveren sinen borge dair voir hielt tot Vechel ende wairt dair mede dingtaftich, also datten scoutheit wail bevreedt wairt want Heyn Mijssen met een ure te laet en quam ende die dach algader sijn was ende die pene voir scepen niet gesciet en was dat hijt verliesen soude – gepoint om 16 cronen vrancrijx, valent 54 schellingen en 8 penningen

**Rekening van de hoogschout van 24 juni 1412 tot 21 januari 1413:**

* van Godert Symons sone die ymen hadde staende tot Vechel in der heyden die aldair beset worden ende gerasteert (rasteren = beslag leggen op) ende dair voir die vorscreven Godert aldair bi nachte ende mit hem Jan van der Gracht ende sijn knape die dair oic 6 ymen onder hadde ende haelden die vorscreven ymen heymelic uyt den besetsel dair af gepunt de vorscreven Godert om 20 licht gulden valent 30 schellingen
* van Janne van der Gracht ende van sinen knape die die vorscreven ymen holpen halen homelic bi nacht uyt den besetsel gelijc voirscreven is mer want sij vanden besetsel niet en wisten laten punten om 10 licht gulden valent 15 schellingen

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1416 tot 1 juni 1417:**

* van Rutger vanden Broec die tot Vechel tegen den scoutheit coft 13 scape die gestolen waren daer die ghene diese gesto­len had voirvluchtich af is buten lants ende gonden 13 licht gulden, valent den gulden 18 schellingen en 19 penningen en 1 obol groten (= 235 1/2 groten)

 **Rekening van de hoogschout van 1 juni 1417 tot 25 december 1417:**

* van Heyntken Deenken Wavernays zoen dien die scoutheit aense­gede dat hi een verken genomen soude hebben tot Vechel ende die scoutheit lieten punten by rade vanden vorster aldaer om dat hi vluchtich was en gheen goet en had dan hi onder sijn vriende gecrigen konst om 8 rijns gulden, valent den gulden 3 schellingen en 4 penningen = 26 schellingen en 8 penningen groten (= 528 groten)

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1417 tot 26 september 1418:**

* Willem die Roye uten lande van Herpen die doetsloech Lemmen Kost tot Vechel met sinen gesellen ende dair voir verdeilt is metten lantrechte ende sijn gesellen hebben nochtan gepunt gelijc als hier na bescreven staet inden exploten van Pedelant
* van Willem die Roye uten lande van Herpen gheboren die tot Vechel doet sloech Lemmen Kost die daer om verdeilt is metten lantrechte ende daer aff waren befaemt dat si daer bi en souden sijn geweest daer dat gheschiede te weten Claes Stynen soen
* Aert sijn brueder, Aert Maes zoen van den Kraenmeer, Gheryt van den Loeken, Jacop die Dorre, Aert sijn bastaert zoen ende Reymbout Carpers zoen met horen gesellen ende want een clage­lyc gedinge daer af geleget was ende die maghe van den doeden dat niet betugen en konden dat si daer schout toe hadden - soe hebben si nochtan den magen vanden doeden gegeven te beternis­sen 500 licht gulden ende alsulken gheweltelike saken als si anders tot Vechel gedaen souden hebben, dat is ongebetert bleven ende blijft staen tots drossaert correctien met mijn genedige heer sal hebben vanden doetslage alsoe vele als die maghe hadden te weten 500 licht gulden, valent 37 pond en 10 schellingen groten (= 750 groten)
* van Claes Arts zoen van der Stegen, van Dirc Rode Hannen zoen ende van Art van der Bolst die anxt hadden dat men se inden doetslage van Lemmen Kost voirscreven geleyt soude hebben ende die maghe vanden doeden en hadden gheen waerheit dat alsoe ghe­schiet was ende doen die scoutheit dat vernam doen sprac hi metten maghen alsoe dat hi alsoe vele hebben soude als die vriende, des hebben die voirscreven Claes Dirc ende Aert metten magen ghedingt om datmen hem onleden verdragen soude te weten Claes om 64 licht gulden Dirc om 100 licht gulden ende Aert om 80 licht gulden daer die somme te samen aff beloept 264 licht gulden half minen heer ende half den magen coemt mijns heren deel 132 licht gulden et valent 9 ponden en 3 schellingen groten (= 2.163 groten)

**Rekening van de hoogschout van 26 september 1418 tot 25 februari 1419:**

Dit sijn die doetslagen (..) die niet gebetert en sijn:

* Willem die Roye uten lande van Herpen die doetsloech Lemmen Kost tot Vechel met sinen gesellen en daer om verdeilt metten lantrecht

Willem die Roye in de opvolgende rekeningen vermeld.

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1422 tot 24 juni 1423:**

* Willeken die Roede die dootslouch Lemmen Cost van Vechel met sinen gesellen ende dair om verdeilt is metten lantrecht ende syn gesellen hebben gepoent by Rolof van Haestricht
* van Aernt van Vranckevoert die beruchticht was dat hy storende worde op die schepenen van Vechel geseit soude hebben gehadt dair om dattet die vorster aengetast ende gevangen hadde ende want die schouteit egheen wareit dair af en wiste ende een arm onnosel man was ende die selve scepenen van Vechel dair voir baden, so heeften die scouteit ter beden vanden schepenen voirscreven laten poenten om 7 Arnems gulden, valent 25 schellingen en 8 penningen groten (= 308 groten)

**Rekening van de hoogschout van 24 juni 1423 tot 17 februari 1424:**

* van Dirc Gheritssoen van Vechel die enen scepenen tot Erpe stoerende worde toeseide dair hy inde vierscharen sat dair om die vorscreven Dirc gecalengiert ende gehouwen wert ende dair af te rechte gestelt wert, also dat die vorscreven Dirc aen den schouteit schicte om te dedingen met hem daer af ende want die schouteit duchte mit rechte niet vele te wynnen, soe heeften die schouteit laten poenten om 18 Aernems gulden te 3 schellingen en 8 penningen (= 44 groten) groten, valent 3 pond en 6 schellingen groten (= 792 groten)
* van Aernt van Espe die op schepenen van Vechel gesproken hadde also dat die schepenen des becroenden als dat hy op hen eer gesproken hadden, dair om dat hy tot Vechel gevangen wairt, mer want hy een porter was van Loeven soe moest die scouteit den vorscreven Arnt te recht bringen tot Loeven met versuecke ende brieve der selver stad ende aldaer mit rechte aengesproken wart also dat hem enen wech dair af gewijst was te meylan….dair hy tot dier tijd metten schouthet ende meyer van Loeven af poente om 24 cronen ende hem des ene tijd dach gegeven want hy daer gheen burgen en hadde ende eer die dach der betalinge quaem so waert die voirscreven Aernt vlochtich uut den lande van Brabant ende noch is, also datmen dair niet af gebuert en heeft ende om der vorscreven Aernt vanden vorscreven saken te betuygheren so moest die scouteit hebben tot synre wareit die seven schepenen van Vechel ende des andere man die dat gehoirt hadden ende dair om verteert ende uutgegeven 18 Arnems gulden
* linkermarge : franstalige tekst met de naam Loys Pinnock

**Rekening van de hoogschout van 18 mei 1430 tot 15 oktober 1430:**

* van Heyn Graet was scepen tot Vechel die de scouthet opsegghende was dat hi ende die andere scepenen enen onrechten scepenenbrief van Vechgel geseghelt souden hebben ghehadt daer af een vonnisse vanden hoede comen was daer in sy broecheftich gewist waren ende sy begerden vonnisse hoe groete die broete soude wesen ende daer af soude dat vonnisse weder te hoede hebben gegangen ende die coer dese voirscreven Heyn ghenaye voer recht ende die scouthet liete hem voir sinen persone pointen om 50 nyde arnems gulden, valent 7 pond en 18 schellingen en 3 penningen groten (= 1.899 groten)
* van vijf scepenen van Vechgel dien de scouthet met enen hoetvonnisse verreyct hadde myds dat sy enen onrechten scepenenbrief beseghelt hadden als voer ende bleven ongepointet staen doe dese scouthet ontset es daer af Philips van Geldrop rekenen sal daer om hyer - nyet

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1432 tot 24 juni 1433:**

* van Claes Gheryts soen myt synen bruederen tot Vechel die in voerleden tyden stritich waeren tegen Willem Aelbertssoen kynder daer aen elc syde een aff doet bleeff op die kyffelicheyt ende aen beyden pertyen arme lude syn ende soenden ende beterden onder malcanderen by alsoe dat dese voirscreven Claes sijn vader ende sijn brueders mytten heer hebben ghesuent om 31 nyde Arnems gulden alsoo veer alst u heeren vander rekencameren ghelieft want sy nyet meer ghegeven en consten, qui valent 4 ponden en 19 schellingen en 10 penningen groten (= 1.198 groten)

**Rekening van de hoogschout van 24 juni 1435 tot 25 december 1435:**

* van Arnt van der Heyen sloech doot Arnt Lemkens soen tot Vechel ende is voirvluchtich daer om hier – nyet

**Rekening van de hoogschout van 24 juni 1446 tot 25 december 1446:**

* van Marten Dirx Vriezensoen die twee cleyn vasel verken genomen hadde ende want die voirscreven Marten tot gueder famen steet tot Vechel en dat syn gebuere anders dan van deser tween cleynen mageren verken welc sy seggen dat hy van rechter groter schemelre armoeden gedaen heeft, lyet hem die scouthet syn pointinge maken om 10 rijnsgulden, qui valent 47 schellingen en 6 penningen groten (= 570 groten)

**Rekening van de hoogschout van 24 juni 1452 tot 25 december 1452:**

* van Vrieze Willems soen die zich misgrepen hadde mids dien dat hij kijvende waert tegen enen ende den selven op liep ende want tot Vechel voer dier tijt enen vrede stont, soe was hem die scouthet opseggende dat hij hem soude hebben misgrepen aen dien vrede – ende want die scouthet hem cleyns rechts vermoede te hebben, soe lyet hij hem sijn pointinge maken om 24 rijnschgulden

**Rekening van de hoogschout van 24 juni 1453 tot 25 december 1453:**

* van Deenen den Scoenmeker tot Vechel die met enen Thoenys Claes Steenwechssoen bastaert doetsloech enen Heinken den Becker ende want dese voirscreven Deen lange voervluchtich is geweest buten lants ende arme is nyet hebbende dan hij bidden mach ende alleen sonder hulpe van Thonys voirscreven zuenen moest ende oec cleyn schout hadde totten doetslage, soe lyet hem die scouthet sijn pointinge maken om 16 rijnschgulden

**Rekening van de hoogschout van 24 juni 1456 tot 25 december 1456:**

* van Willem Befken die doetsloech tot Vechel enen Jan Roeverssoen van Tuyfthezen ende want die voirscreven Willem een wijl tijts voervluchtich is geweest ende die vrienden vanden doden gezoent hadde, soe liet hem die scouthet sijn pointinge maken om 22 peter

**Rekening van de hoogschout van 24 juni 1457 tot 25 december 1457:**

hier ligt een los blaadje in de tekst met een overzichtje van diverse doodslagen, waaronder:

* Jan van den Pals sloech doet Henneken Dorken tot Vechel

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1457 tot 24 juni 1458:**

* van Peeteren van Bruessel ende Lambrechte Rombouts sone van dat sij bij geweest waeren dair doet bleef Wuetger Jacops sone van Veltmolen ende dit gesciede tot Uden onder den heer van Ravesteijn ende sij hadden lutsken goets te Vechel dat de voirscreven scouthet dede beslaen also maecten sij compositie voer 18 gulden rijns

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1459 tot 24 juni 1460:**

* van enen gheheeten Coepman van Herentals die scape ghewoenlyc is te halene te Roey, te Eerpt ende te Vechel ende drijfse voirt te Bruessele ende te Mechelen om sijn broot dair aen te wynnen ende so quam hij drivende duer Rode ende dair quam een geheeten Aert Doncker ende seyde dat hij 5 scape dair onder hadder die sijne waeren ende met synen teycken gheteykent ende sloechen die hant aen – ende so quam de selve cooman Jan ende claeghde den Heer ende scepenen te Roode dat hem Aernt den Doncker sijn scape genomen hadde opter Vryerstraten tegen sinen danck ende voer dat by te bringen, so dat de Heer hem beyden hielt ende settese te rechte deen tegen dander, so dat de coopman voirscreven wel by bracht dat die 5 scape sijn waeren metten ghenen dair hijse teghen gecocht hadde ende dinghden voirt so lange dat die scepenen hoedt hielden ten Bosch ende tfonnisse wijsde dat die coopman sijne clachten niet volcomen en was, so hielt de scouthet den selven coopman dat hij de selve man was – ende soe docht den scouthet datter de voirscreven coopman qualijc mede toequam ende hadde groote scaye gehadt, ende soe liet de scouthet zijn compositie maken om 15 peters

**Rekening van de hoogschout van 24 juni 1461 tot 25 december 1461:**

* van Claessen Jans ….soene te Vechel die 3 schapen genomen hadde tot Vechel ende was dair om vluchtich worden, maer hij hadde eene moeder dat een arm wijf is die badt om gods wille aenden schouthet dat hij haer liet composeren voer Claese haren soene voer die somme van 10 peters
* van Vriese Dierkens die hem misgrepen hadde aen 2 of 3 schapen ganzen ende hoenderen te Vechel die hij tonrechte aengeveert hadde ende genomen – ende want dair omme gevangen ende ten Bosch opter poorten gebracht, maer want hij een arm man was wijf ende kynderen hebbende sonder goet ende oec want hij altijt den heer getruwe was geweest, soe liet hem die schouthet composeren voer 20 peters

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1461 tot 24 juni 1462:**

* van Jan Vriesen Dierkens te Vechel die hem misgrepen hadde aen 2 of 3 scapen ganzen ende hoenre die hij tonrecht aengeveerdt hadde ende liet hem die schoutet siin composicie maken voir 20 peters dair af 8 peters gerekent siin alst blijct in de naeste voirgaende rekening dair om hier 12 peters

**Rekening van de hoogschout van 24 juni 1463 tot 25 december 1463:**

* van Anthonis natuerlic soen wylneer Claes Steewech die tot Vechel dootgeslagen hadde Heynen die Decker dair omme dat hij vluchtich was ende hyelt hem buyten die palen van Brabant ende want hij een arm knecht is ende sijn nootorft met sijnen handen winnen moet ende hij parthyen gebetert hadde, liet hem die schouthet composicie maken voir 10 rijnsche gulden

**Rekening van de hoogschout van 25 decembr 1469 tot 24 juni 1470:**

* Pouwels Jan Pouwels soen heeft tot Veghel gequetst Willem van Erp dat hij tot Sinte Oedenroede dair aff gestorven is

**Rekening van de hoogschout van 24 juni 1478 tot 22 april 1479:**

* van Melys van Binderen poirter tot Bruessel ende Henricke van Binderen synen sone die tot Vechel dootgeslaghen hebben eenen geheeten Dries Henricks sone opten vastelavont lestleden van welken faite Melys voirscreven achtervolgende der Blyder Incompst heeft syne haeffelycke goede doen verborghen voir 31 rijns guldens ende en hadde die voirscreven Henrick negheene haeffelycke goede ende woenende met den voirscreven Melys syne vader ende also hier die voirscreven 31 rijns gulden

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1489 tot 24 juni 1490:**

* van Janne Meester Heymanssone van Vechel van dat hy zekeren beesten den luden uten lande van Loen ontdreven heeft welke beesten de luden wederom gehadt hebben den selven laten componeren want een arm man is om 5 rijns gulden

**Rekening van de hoogschout van 17 maart 1495 tot 24 juni 1497:**

Van dootslagen

* van Gielyse Willems Heyn Roefs zoene die welcke des wel jaeren aleer dese scouthet int officie waert gestelt geleden is ende mit hem Aert Jan Joesten zoene, Cornelis Jan Gielis Hammensoene, Jan Janssoene van Heeze, Aert Jan Ruttensoene, Lemmeken Vrieskens Baetkenszoene ende Godevaert Jan Boyensoene hebben by avonde groot kyfwoerden gehadt ten huyse Bitsen tegen Jannen Geritszoene als doen vorstere van Vechel ende in alsulcken manieren dat zy tegen een opschoeten aldair die voirscfreven Jan Gerits vorster in dier turbelingen gecreegh een cleyn steecxken in zyn hooft zoe dat hy ghinck dair nae los ende vry opten straten hem dagelycs droncken drinckende ende hem selven niet wachtende wel omtrent den tyt van 3 maenden ende alsoe by quaden regimente zyn lyf versuemt heeft in alsulcker vuegen, dat hy vanden zelven steecxken gestorven is, naden welcken comen is Gielis Willems Heyn Roefs zoene een vanden zes gesellen boven genoempt ende hevet principael feyt op hem genomen confiterende dat hy alleen den voirscreven Janne Gerits tvoirscreven steecxken gegeven heeft excuserende alle dander zyne venten ende medegesellen boven gescreven ende hem alleen nae dien voer tvoirscreven feyt voervluchtich gemaict heeft buyten slants van Brabant dwelck overlangs te voeren geschiet is aleer Henric Dicbier nu lestweerf int officie gestelt wairt, zoe dat hy mits dien egheen kennisse gehadt en heeft vanden geconfisqueerde goeden des voirscr. misdadigen ende dandere v gesellen hebben hen gehouden int openbaer nyet voervluchtich voer den voirscreven dootslaech niet tegenstaende dien hebben zy van anxste ende ontsiene van desen scouthet mochten aengetast worden als vanden principalen feyts partyen voirscreven Gielyse gelyckelyc gesoent ende gebetert mits der sommen van 17 oft 18 rijnsgulden ende waeren oick te vreden alsoe vele te gheven voer huere remissie omdat zy niet en zouden willen zyn inde indignacie van desen scouthet, soe heeft die voirscreven scouthet die gelegentheyt ende die groote onnoeselheyt der voirscreven misdaet aengesien ende ter beden des persoens van Vechel ende van vele meer goeder ander emannen dair by wesende by raide des scoutheten van pedelant onder wiens bedrijf zy allen geseten ende woenachtich zyn, die voirscreven zesse gesellen tqualyc vander voirscreven misdaet des dootslaechs laten componeren nae hueren armen staet ende macht hen remissie ghevende mits betalende die somme van 18 rijnsgulden des afgetogen den 10en penninck voer den scouthet van Pedelant gedragende 36 stuvers – blijft hier in ontfange voer mynen genedigen heere 16 rijnsgulden 4 stuvers
* van Peeteren Peeter Roovers ende Roeffen Willem Heyns zoene die welcke tanderen tyden mit meer andere huere medegesellen geweest hebben ten huyse Jan Gerits zoene alsdoen vorster tot Vechel ende hebben ut grooten dronckenscapen nyet wetende van hen zelven geslagen op des voirscreven vorsters deure den zelven Peeteren ende Roeffen tsamen hier aff laten componeren want beyde arme schamel gesellen zyn niet hebbende dan zy mit hieren handen wynnen moigen om 4 rijnsgulden = 20 schellingen groten (= 24 groten)
* van Rutken Jans Rutten zoene woenende tot Vechel van dat hy by nachte ende ontyde mit meer anderen zynen venten ende gesellen tot Synt Oedenroode der goeder luyden ploegen in stucken gehouden hadde ende van vele andere quade excessen die hy opten zelven tyt inder voirscreven dorpe van tSynt Oedenroode bedreven hadde van welcken voirscreven misdaden die voirscreven Rutken gesint was te gauderen der Blyder Incompst myns genedigen heeren den zelven hier af laten componeren by gebreke van behoirlycken bethoone om 4 rijnsgulden

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1498 tot 25 december 1500:**

* van Thomassen [familienaam niet ingevuld] geboeren bynnen der stadt vanden Bossche die welcke in der selver stadt meer dieveryen gedaen hadde van boirsen te snyden ende noch met eenen anderen van Vechel geboeren des maendags smorgens nae dien dat men Onse Lieve Vrouwe anno 1499 inder voirscreven stadt vanden Bossche gedragen hadde enen vreemden van buyten die lach ende sliep onder die cort cameren zynen aessack met zynen gelde int heymelic affgenomen hadden mits welcker voirseiden dieften hy gehangen is geweest mitten baste aender Galgen mits den redenen als voir – nyet

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1501 tot 25 december 1502:**

* van Hermanne Konincxs geboren ende woenende tot Os, Diericke van Berckel natuerlic zone Hugens van Berckel ende Bernarde Bloemaerts geboren bynnen der stadt vanden Bossche alle drie mesdadige van lyven straetroeverien ende brantscatteren die lagen ende verkeerden tot Uden onder den lande van Ravenstein van den welcken die ingesetenen ende ondersaten vander stadt ende meyerien vanden Bossche dagelycs zeer overlast ende getraveilleert [= gekweld] wordden mit dreyghingen van brande ende anderssins oft zy moesten hen tallen tyden nae synen apetyte gelt spynden – Ende om deswille dat de voirscreven scouthet vele diverse opspraken hoorde vanden goeden luden inder voirscreven stadt ende allomme inder selver meyerien dat het groote schande ende quaet was datmen soe nae ende byder zelver stadt alsulcken quaetdoenderen liet converseren, mair want tvoirscreven dorp van Uden dair die voirscreven quaetdoenderen lagen was onder de heerlicheit van Ravestein ende buyten den bedrive deser officien, soe heeft de voirscreven scouthet hier af volcomelic den wethouderen vanden Bossche geadverteert om huer advys hier inne te hebben, die welcke nae dien dat die staten vander selver meyerien inder voirscreven stadt vergadert waeren ende oick Heer Cornelis van Bergen maerschalck ons genedigen heeren op al rypelic gelet wart desen scouthet geordineert byden selven Heren Cornelyse van ons genedigen heeren wegen dat hy die voirscreven quaetdoenderen soude halen ende vangen ende ter execucien stellen ende insgelycs oic alle andere die hy wiste onder ennige smale heren wesende inder voirscreven meyerien, seggende noch boven desen de selve Heer Cornelis dat in alsoe verre hy ennige alsulcke quaetdoenderen wiste onder den lande van Cuyct synre heerlicheyt dat hyse oyck aldair halen ende ewech vuren ten Bossche ende executeren soude, hy soude dese scouthet als maerschalck tselve vuytdragen ende hulpen verantwerdden tegen alle vassalen ende smale heeren dair des van noode wesen soude, op welcke ordinancien bevel ende advyse der voirscreven wethouderen is de voirscreven scouthet mit zynen dieneren mit oick 10 oft 11 goede mannen vanden ouden ende jongen scutten der zelver stadt ten versuecke des voirscreven scouthet op eender nacht uut der voirscreven stadt vanden Bossche gereyst tot inden dorpe van Uden dair die voirscreven drie quaetdoenderen lagen onder der heerlicheit van Ravestein in welken dorpe zy overvallen hebben twee groote herbergen dair sy den voirscreven Hermanne in die …….ende die andere twee waeren inder zelver nacht verlogeert onder de voirscreven heerlicheit van Uden ende oick onder de voirscreven heerlicheit myns genedigen heeren op die Hooge Strate onder Vechel ende wart die voirscreven Bernaerde Bloemaert gevangen onder de heerlicheit van Uden ende Dierick van Berckel opte Hooghstrate onder Vechel onder mynen genedigen heeren heerlicheit ende waeren alle drie gevuert ten Bossche aldair zy mitten zweerde ter executien gestelt syn geweest ende want zy gelt noch goet over hen en hadden noch oic yet achtergelaten hebben dwelc ter kennessen van desen scouthet comen is – dair om hier – niet
* van Willeme Faessen woenende tot Dynter van dat hy befaemt was gedaen te hebbene vele dieveryen te wetene dat hy zynen naegebuere eenen vetten hamele gestolen soude hebben ende tot Sint Oedenrode oic meer dieveryen gedaen, dat hy oic voirtyden tot Vechel eenen quaden eedt soude hebben gedaen dwelc de voirscreven scouthet nyet en soude hebben konnen bethoenen den rechte genoech synde, soe is de zelve Willem gecomponeert vanden voirscreven famen want het gewonnen gelt was voir 2 pond en 15 schellingen groten (= 660 groten)
* van Diericke Hannensone woenende tot Vechel van dat hy eenen anderen geheeten Dries Ghyben aengetogen hadde dieverye te wetene dat hy eenen reep daer men vlas mede rept soude gestolen hebben dwelck hy opten selven Driese nyet en heeft konnen bethoenen ende want de voirscreven mesdaet onnosel was ende nyet anders dan vliegende segwoirden en waren ende alsoe met rechte dair af nyet te hebbende den zelven Diericke dair aff laten componeren voir drie rijnsgulden ten pryse van 20 stuvers den gulden valent 15 schellingen groten (= 180 groten)
* van Janne Daneels Comans zone tot Vechel die welcke voirtyts hadde gewoent opter hoeven Philips Van Nuenhem ende befaempt was dat hy te dien tyde des voirscreven Philips hout heymelic vercocht soude hebben ende desselfs Philips mes [= mest] van synre hoeven gevuert op andere erffenisse dat hem nae laets recht nyet en betaempde te doene, overmits den welcken hy tot Vechel gevangen wart aldair hy begeerde te rechte te staene ende aengesien dat dese scouthet den voirscreven Janne nyet en soude hebben konnen overthoenen den rechte genoech synde heeft hy hem hier af laten componeren voir vii rijnsgulden ten pryse als boven valent 35 schellingen groten (= 420 groten)

**Rekening van de hoogschout van 15 november 1503 tot 9 augustus 1505:**

* item want die stadhouder hadde doen vangen eenen geselle tot Vechel die alhier ten Bossche wart geexecuteert daer aff de hoochscouthet voir den kerckhoff hadde 14 rynsgulden = 3 ponden en 10 schellingen groten (= 840 groten)
* van Henricke Wordelinck van dat hy eenen geselle van Vechel die ten Bosch geexecuteert wart gecocht hadde drye tennen schotelen byden geexecuteerden genomen ende want hy vanden nemen der selver schoetelen nyet en wiste daer om den selven laten gestaen by compositien met 4 rynsgulden = 20 schellingen groten (= 240 groten)
* van zekeren goeden bevonden inden dorpe van Vechele onder Pedelant achtergelaten by eenen genoempt Jan Stanssen die overmidts dyverien aengetast was tot Westerloe ende aldaer geexecuteert welcke goede die voirscreven scouthet heeft laten vercoopen tsamen om 46 rynsgulden alsoe hier die selve 46 rynsgulden = 14 ponden groten (= 3.360 groten)

**Rekening van de hoogschout van 9 augustus 1505 tot 25 december 1506:**

* van Diericken die Borchgreve Reynertssone woenende tot Schyndel die vele conversatien hadde gehadt met eenen genoempt Gerit de Rademakere die voirtyts oick tot Schyndel te woenen plach ende namaels tot Vechel, soe is die voirscreven Gerit comen by avont inden huyse Roeloff van Ghent weert in eender herbergen tot Schyndel dair die voirscreven Dierick de Borchgreve met zynder huysvrouwen ende meer anderen saten ende aten, hebbende in zyn handen eenen stalen boghe gespannen met eenen pijle dair op seggende *“Laet my op die camere ic moet Dircken die Borchgreve spreken, ic sal hem doot hebben oft hy my eer ic slapen sal, ic come dair om van Vechel gegaen"* ende hoe wel die weert Geritden voirgenoemt opter cameren niet en woude laten gaen is Gerit nochtans dair voere inden huyse gebleven hebbende zynen gespannen boghe metten pijle dair op wachtende den voirgenoemde Diricken, ende nae dien Dirick cum suis gheten hadde comende vander cameren siende dat Gherit hem wachte om doet te slane, is die voirscreven Dierick haestelyck tot Geritden getreden treckende een lanck mes vuyt ende heeft Geritden aldair gewondt ende van lyve ter doot gebracht, ende soe dan die voirscreven Dierick een arm edelman is hebbende wyf ende kinderen ende egheen ambacht en can om zyn broot te wynnen ende aensiende tvervolgh ende tversueck by Geritden gedaen, heeft den voirgenoemt Diericken nae dien hy partyen voldaen hadde laten composeren voer die somme van 32 rynsgulden = 8 ponden groten (= 1.920 groten)
* van Goessen Ghyben woenende tot Vechel van dat hy befaempt was dat hy een koe gaende inder weyden toebehoirende Dierick Lucas tot Erpe mit hem geleyt ende tot Broegel eenen anderen vercocht hadde ende Dierick Lucas vernemende dat zyn koe vuyter weyden was is hy terstont naegevolght ende heeft zyn koe wederom met hem genomen ende want Goessen voirscreven een arm katyff [diverse betekenissen: gevangene, een ongelukkige rampzalige stakkerd, stumper, tobber e.d.] was hebbende een wyf met vele cleyne kinderen ende noch ongevangen houdende hem vuyten wege ende alsoe die sake onnosel was den selven laten componeren om 6 rynsgulden = 30 schellingen groten (= 360 groten)

**Rekening van de hoogschout van 24 juni 1509 tot 25 december 1512:**

* van Wouteren Jan Smolderzone ende Aerden den Donckere van Vechelt van dat sy by quader aventueren van lyve ter doot gebracht hadden Jan Willem Michielssen waer af sy partyen beternisse gedaen hebben ende hem altyt gehouden buyten slants, die selve laten componeren voere die somme van 12 gulden = 3 ponden groten (= 720 groten)
* van Janne Willem Jacopszoen van dat hy over 12 oft 13 jaren by quader aventueren van live ter doot gebracht heeft eenen geheeten Jan Alairtssoen van den Becven waer af hy partyen beternisse gedaen heeft ende hem altyt gehouden buyten slants laten componeren want ic niet meer gecrigen en conde voere die somme van 13 gulden = 3 ponden + 7 schellingen + 1 penning groten (= 805 groten)
* van Cornelisse Adriaenssone van Vechele van dat hy Claisen Janssen affgehouwen hadde zyn lochterhant welcke Cornelis een arm scamel geselle is ende hem altyt gehouden buyten slants, laten componeren voere die somme van 10 gulden = 2 ponden en 10 ponden groten (= 600 groten)

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1515 tot 25 december 1516:**

* van eenen genoempt Onbehouwere van Erp van dat hy diverse huysluden gedreycht hadde te verbranden ende oick vanden selven oft sommigen anderen ghelt heeft begheert te hebbene, den selven alsoe gevangen tot Vechel ende gebrocht ten Bossche aldaer hy het selve bekent heeft ende alsoe den selven by scepenenvonnisse doen executeren mitten sweerde – daer om hier nyet

**Rekening van de hoogschout van 1 okober 1518 tot 25 december 1520:**

* van Nyclassen Claus Donckerssoen van Vechel van dat hy in bescuddenisse zyns lyfs doot hadde eenen genoempt Henrick Peeter Tielmanssoen waer af hy partien emende gedaen heeft ende is een arm scamel huysman syn broot suerliyck winnen, den selven dair af laten componeren want de scouthet niet meer gecrigen en conde voer die somme van 20 gulden = 5 pond groten ( 1.200 groten)

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1520 tot 2 augustus 1521:**

* van Gerarden Lambrecht Vriesen van Vechel van dat hy van lyve ter doot gebracht hadde Aert Dictussen oick van Vechel welcke Goert voirscreven is vluchtich geworden alsoe zyn haeffelyck goeden aengeveert ende vercoft voer de somme van 30 Philippusgulden = 9 pond en 8 schellingen en 6 penningen groten = 2.262 groten)
* van Janne Frederick de Jonge van Vechel van dat hy vechtende is geweest tegen eenen vreemden geselle end einden gevechte is dair comen loopen Jan syn brueder om synen brueder ende den anderen te sceydenen oft zynen brueder te hulpen ende is geloopen mit zynen bien int mes van zynen brueder dair hy naderhant af gestorven is, denselven dair af laten composeren mits der onnoeselheyt ende oick midts zynre aermoeden voer die somme van 18 gulden = 4 ponden en 10 schellingen (= 1.080 groten)
* van Janne Henrick Driessen van Vechele van dat hy afgehouden hadde Zegheren Henricssoen twee vingeren dair af laten componeren want ic niet meer gecrygen en conde voer die somme van thien rynsgulden = 2 pond en 10 schellingen groten (= 600 groten)

**Rekening van de hoogschout van 3 augustus 1521 tot 25 december 1522:**

* van Goyaerden Lambrechts sVriesensoen van Vechel van dat hy by quader aventueren ende crancken ongevalle van live ter doot gebracht hadde eenen genoempt Aert Dierixsoen oic van Vechel wair af hy Goert voirscreven partyen emende ende beternisse gedaen heeft, welcke Goert een seer jonck geselleken was die hem tot buyten slants ende elders gehouden heeft, alsoe den selven met zynre joncheyt ende oic dat van hem nyet meer te crygen en was boven tghene dat die selve oft vrienden van zyne wegen gegeven hebben van het verborgen van synen goeden als dat mach blycken by de leste voirgaende rekening des Heeren van Zevenbergen off zyns stadhouders, laten composeren voer die somme van 20 rinsgulden = 5 pond groten (= 1.200 groten)

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1522 tot 16 september1524:**

* van Gielis Peter die Vriese van dat hy over 14 oft 15 jaeren by quader aventueren ende in bescudden zyns lyfs van levender live ter doot gebracht hadde eenen geheeten Aert Wouterssoen beyde van Vechel dair af hy den vrienden ende magen beternisse gedaen heeft ende dat hy jezindert hem gehouden heeft ende noch houdt buyten lants, hem van den feyte voirscreven laten composeren om 12 rinsgulden = 3 pond groten (= 720 groten)

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1525 tot 25 december 1526:**

* van Janne Willem Wouterssoen wonende tot Vechel van dat hy eenen geselle afgehouden hadde een stuck van eenen vinger ende den geselle te vreden gestelt hadde den selven laten composeren om 9 1/2 rinsgulden = 2 ponden en 7 schellingen en 6 penningen groten (= 570 groten)

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1528 tot 25 december 1529:**

* van Egberde Everart Janssen geboeren van Den Bossche ende Peter zyn brueder van dat zy liggende inden dienste ende soldien ons heeren skeysers inder meyerien van Den Bossche voerscreven hadden by quader avontueren van lyve ter doot gebracht eenen geheyten Lodewych Henryck Phylipssoen van Vechel wair aff zy den vrienden ende magen emende ende beternisse hadden gedaen welcke gebruederen hen altyt gehouden hebben inden voirscreven dienste alsoe lange als die oirloge duerden ende zyn arme jonge gesellen nyet eenen stuver inder werelt hebbende die selve laten composeren want die voerscreven schouteth nyet meer gecrygen en conde dan 18 karolusgulden = 4 ponden en 10 schellingen groten (= 1.080 groten)
* van Goeyaerde Lambrecht Vrieskenssoen van Vechel van dat hy by quader avontueren van lyve ter doot hadde gebracht Daniel Aert Danielssoen oyck van Vechel wairaff hy den vrienden ende magen emende ende beternisse gedaen hadde ende hem yesindert gehouden buyten slants, den selven vanden fayte voerscreven laten composeren voer die somme van 70 karolusgulden = 17 pond en 10 schellingen groten (= 4.200 groten)

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1529 tot 11 maart 1531:**

* Gerit Daniel Delyssen geboren van Veghel die ter dood heeft gebracht Gerit Henryckssoen Van Middegael – compositiegeld 15 karolusgulden

**VOORTVLUCHTIGEN**

In de rekening eindigend op 24 juni 1432

* van Willem voirscreven die dootsloech enen Jan tot Vechel

In de rekening van 24 juni 1435 tot 25 december 1435:

* van Arnt van der Heyden die dootsloech Arnt Lemkenssoen tot Vechel

Hierna volgt een serie verantwoordingen van composities naar aanleiding van meestal doodslagen met erachter een datumvermelding in de periode 1533-1544

* Janne Goert Henricxsoen van Vechel heeft Lucas Donckers zoene gedood

**Rekening van de hoogschout van 18 november 1535 tot 25 december 1536:**

* Gerit Henrick Deckers in de wandeling Vuystken genoemd geboren te Vechel dagelijks omgaande met degenen die ziek of besmet zijn van de ‘pestilencien’ en met ‘schrobben’ aan de kost kwam, die bij een vrouwspersoon is geweest genaamd Anne in het land van Breda ‘van den pestilencien off goidts gave zieck ende besmet wesende heeft op haren mont liggende in de bannicheyt geleeght gehadt een sitten cussen om hair dair mede te versmachten ende dair nae zoe hadde hy haer een drancxken gegeven om hair te genesen zoe zy anders nyet en wiste dair aff zy corts daer nae van lyve ter doot gecomen is ende nae dien zy het drancxken gedroncken hadde soe leechde hy haer wederomme een cussen op haeren mont op dat ze t' eer doot soude zyn; noch dat hy een kint ontrent oudt wesende vyf vierendeel jairs oyck sieck wesende van der pestilencie op synen mondeken leggende eenen doeck op dat oyck haest van levende lyve ter doot soude comen het welck hem van eenen man woenende in den lande van Breda geraden was zulcx te doene ende geloefde hem daervoer te geven de somme van 6 karolusgulden indyen dat storve, het welck hy naedyen ick hem gevangen hadde bekendt ende geconfiteert heeft gehadt voer scepenen van den Bossche’ – veroordeeld tot het zwaard en nadien is zijn lichaam op een rad gezet

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1537 tot 25 december 1538:**

* Janne Goerts Henricxzoen van Vechel heeft gedood Lambrecht Lucas Donckers – remissie 8 februari 1537 – 16 karolusgulden
* zie hiervoor ook: R23, fol. 234ar-234av, 03-09-1535

Lambert soen wylen Lucas Donckerssoen was ‘aen syn hoeft geslagen ende gequets’ door Jannen Goertssoen, waarna Lambert ziek werd en de laatste sacramenten ontving. Daarna zijn de schepenen bij de zieke op bezoek gegaan. ‘Ende voer synen suyctbedde is gecomen Jan Goertssoen ende heeft Lamberden vergiffenisse gebeden vanden misdaet dat hij hem misdaen hadde, daer nae heeft Lambert voirseyt Jannen mitten hant genoemen, seggende tot hem *“ick vergeeff uw all heel dat ghij my oeyt misdaen hebt om die minne van God”* ende daernae is Jan voirseytvan dair gegaen’ voordat de sacramenten werden toegediend in aanwezigheid van de vorster van Veghel, en de zieke heeft Jannen Goertssoen ‘in synre absentie met goeden verstande altesamen vergeven wat hy hem oeyt misdaen mocht hebben ende daer op is Lambert voirgen(oemt) gestorven, wiens siele God Almachtich ontfermen wille’.

R23, fol. 233v-234r, 05-09-1535 Deze akte is doorgestreept.

Lambert soen wylen Lucas Donckerssoen was ‘geslagen ende gequets (..) aen syn hoeft ende syne andere leden’ door Jannen Goert, waarna Lambert ziek werd en op 18 augustus laatstleden de laatste sacramenten ontving. Hij verklaarde dat als hij aan zijn verwondingen zou sterven, dat daar niemand de schuld van had dan Jannen Goertssoen. Omdat Lambert enige tijd ziek in zijn bed gelegen heeft en omdat het niet zeker is dat hij ziek is van de ‘quetsuren’ of van iets anders, heeft Lambert op aanraden van de pastoor verklaart dat als hij zou sterven dat dat niet komt door de ‘quetsuren off andere slagen’ van Jannen Goerts, maar door een andere ziekte die hij later kreeg.

R23, fol. 300r-301r, 03-11-1537

De schepenen van Veghel verklaren dat vandaag voor hen verschenen is heer Reyner soene wylen Marcelis van Stakenborch, ‘priester, vicarus der kercken van Vechel’, Peter soene wylen Hanrick Heymansse, Jan Hanrick van Tillair, ‘coster’ te Veghel, Willem Hanricx vander Ryt en Dirck Hanricxs, ‘scepenen tot Vechel’, Goert Janssoen, ‘vorster’ aldaar, en meester Peter soene wylen Hanric Horcx, ‘cirurgyn’, allen gedaagd voor Jan Goert Hanricxs. Heer Reyner en Peter Hanrick Heymanssoen verklaren onder ede dat zij door Jannen Claeus Wautgerssoen naar het huis van Lambert Lucas Donckersse gestuurd waren om Lambert te informeren ‘dat hy syn siel bewaren soude’. Lambert zei toen: *"laet twee scepenen coemen. Ick wil Jan Goertssoen ontdragen vanden dootslach.”* Heer Reyner en Peter zijn toen teruggekeerd naar Jannen Claeussoen en zij zeiden: *“haelt twee scepenen, Lambert is goetwillich om Jannen Goertssoen te ontdragen.”* Heer Reynder, Willem Hanricx en Jan Hanricxsoen verklaren dat zij bij het ziekbed van Lambert Lucas Donckerssoen stonden, en zij hebben Lambert horen zeggen voordat hij het H. Oliesel ontving ‘dat die crencte syns lichaems niet en quame vuyten quetsueren mer vyt een ander suyct, die hem naemaels overcomen was, dair om vergaff hyt Jan Goertssoen alheel’. Heer Reyner, Jan Hanricsx, Willem Hanricxsoen, Dirck Hanricxs en Goert Janssoen verklaren dat Jan Goertssoen Lamberden Lucas Donckerssoen ‘selver in synen persoen vergiffenisse gebeden heeft, nemende malcanderen mitten hant’ toen hij het H.Oliesel ontvangen had. Meester Peter, ‘cirurgyn’, verklaart onder ede dat hij Lamberden Lucas Donckerssoen behandeld heeft aan een ‘vlesch wonde’ op zijn hoofd, maar dat Lamberden daar niet aan gestorven zou zijn. Goert Janssoen, vorster, verklaart onder ede dat hij naar het huis van Lamberts Lucas Donckerss gegaan is en dat hij hem vroeg of hij ‘vanden quetsuereen sterven soude off niet’. Lambert antwoordde dat zijn ziekte niet van de ‘quetsueren’ kwam.

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1538 tot 25 december 1539:**

* Loye Janssoen tot Vechel die verlamd heeft Theeuwen Ddie Maelder in de vingers van zijn rechterhand – 5 karolusgulden
* Daniel Aerts Diericxzoen van Vechel die verlamd heeft Jan Peterssoen van ven Eynde in zijn linkerhand – 15 karolusgulden
* Jacoppe Wouterssoen Smit te Vechel die een bepaalde kwantiteit linnen lakens van een hem bekende dief genoemd Jan Henriczoen van Hester, die dat laken op de bleek liggende had gestolen, heeft afgenomen dat toebehoorde Juffrouw Van Erpe – 13 karolusgulden

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1539 tot 25 december 1540:**

* Jan Stoets wonende te Veghel heeft zitten drinken ten huize van de vorster waar op hetzelfde moment ook een zekere Loenis Gheritssoen schutter en bewaarder present was en aldaar een persoon vanwege zijn schulden werd gearresteerd en in heltenisse gevenckelick geset; Jan heeft toen de gevangene geholpen te ontkomen – 11 karolusgulden

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1541 tot 25 december 1542:**

* Jan Mertenssoen onder de knechts genoemd Bloemken van Vechel die met zijn broer ter dood heeft gebracht een zekere Goiert Gerits en is nog daer bij geweest met zijn broeder geheten Peeter tot Vechel daer eenen doot bleef geheten Jan Coppens - executie via het zwaard en het lichaam is daarna op een rad gezet

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1544 tot 25 december 1545:**

* Wouter Aerts alias Scheel Woutken wonende te Veghel die binnen dat dorp ten huize van Luytken Aert Jan Delen dochter de ruiten uit de vensters heeft gegooid en in stukken geslagen alsmede een koperen pot – 5 karolusgulden

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1553 tot 25 december 1554:**

* Henrick Aertssen wonende te Veghel en geboren van Gassel die bekend heeft zijn eigen zwager doodgeslagen te hebben en meer gewelddadigheden gepleegd te hebben en ook nog een schaap en een bed gestolen te hebben, waarvoor hij ter dood is veroordeeld tot het zwaard
* Goert Jan Willemssen vorster te Veghel die een gevangene heeft laten ontsnappen die vanwege een verlamming die hij een ander had toegebracht gevangen was genomen; bovendien had die gevangene bij een vrouw kleren gestolen en hij had een zekere Henrick Aertssen begeleid en steekpenningen aangenomen, welke Henrick kort daarna vanwege al deze kwade feiten ter dood gebracht is met het zwaard

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1555 tot 24 juni 1556:**

* Peeter Roeff Janssoen wonende te Veghel die wijlen Jan Jans Martens alias Oelsse dood geslagen heeft – 31 karolusgulden

Zie hiervoor ook: R25, fol. 539-542, 02-12-1550

Jannen soene wylen Jan Martenss is gedood door Peteren soene Roeff Janssoen in den Horck. Er is een ‘erfsoene’ vastgesteld. Voor schepenen van Veghel verschenen de vrienden en familieleden van het slachtoffer, te weten Marten soene wylen Jan Martenss, broer van de dode, met Loey Jan Geritssoen en Aert Jan Petersoen en Willem Jan Peters Sleuwensoen ter ene zijde, en Jan soene Roeff Janssoen inden Horck en zijn broers Welt, Hanrick en Thys voor de zijde van de dader. Zij hebben als ‘arbiteren ende paysmekeren’ aangesteld. Voor Marten soene wylen Jan Martens met de zijnen treden op Willemen Hanrick Houbraken en Jannen soene wylen Peter Goessenss en voor Jan Roeff Janss met de zijnen treden op Jannen Hanricxs van Tillair en Hanricken soene wylen Peter Willemssoen. Het volgende is overeen gekomen:

* De misdaad wordt vergeven
* Peter, de dader, moet doen ‘enen oetmoedigen voetvalle in syn hemdt, barrevoets ende bloethoefs ende mit gevauwen handen, hebbende aen een broeck’
* Peter moet 100 ‘sielmissen’ laten lezen ‘cloestersgewys’, en 3 ‘dertichsten’ geven, voor elk ‘dertichste’ 1 Carolus gulden, ‘daert den vrienden ende magen des dooden gelieven sal’
* De dader moet 3 ‘toetzen’ (toortsen) geven van 12 stuivers per stuk, 2 moet hij voor het H. Sacrament in Veghel dragen, en de derde bij Pasen voor het Sacrament tot Eerschot Sunte Oeden Roede. En nog een ‘wassen kersse’ van 1 pond voor het H. Sacrament in de kerk van Veghel op kerstnacht.
* De dader moet drie bedevaarten doen. Een naar het H. Sacrament van ‘mirakel tot Boextel’ op pinksteren, waar hij mee moet lopen in de processie ‘in syn lynen clederen, baervoets ende bloethoefs’. Ook een bedevaart naar ‘dat Heilige Cruys tot Cranenborch’, en een bedevaart naar Trier, waar hij tot de H. apostel ‘Sunte Mathys’ moet bidden. En voor een bedevaart naar ‘Sunte Ariaens’ zal de dader op het eerste jaargetij van de dode een gezongen ‘misse van requim ende vigilie van negen lessen’ laten doen.
* De dader zal 20 Carolus gulden geven aan de familie van het slachtoffer als tegemoetkoming van de kosten voor de verzoening.
* Verder zal de dader 48 ‘soenguldens’ geven, te betalen in perioden van 17 weken.
* De dader mag de eerstkomende 3 jaren niet in Veghel of Sente Oeden Roede wonen. Hij moet 8 jaar uit de buurt blijven waar Beert die weduwe Jan Martens en haar kinderen wonen. En voor de rest van zijn leven moet hij de familie en vrienden van de doden uit de weg gaan. Als zij in een herberg zitten mag de dader daar niet naar binnen gaan, maar als hij er het eerst is, dan mag hij er blijven.
* De dader zal 3 mauwer rogge eens geven om te ‘spynen' (uitdelen aan de armen).

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1557 tot 24 juni 1558:**

* Verzoek van hoogschout Jan van Brecht aan de heren van de rekenkamer om remissie voor Henrick Peters Hanricxssoen van Vechel van 17 augustus 1553
* De president van de rekenkamer reageert op een rekest van Heer Jan Van Brecht inzake een verzoek om remissie voor een zekere Henrick Peeter Hanricxssoen die een doodslag had begaan op de persoon van Joest Joest Spierincx - datum 17 october 1553 – ondertekend door Doolman .
* Supplicatie van genoemde arme en schamele Henrick Peter Hanricxssoen geboren van Veghel die verklaart altijd eerlijk geleefd te hebben en door zure en zware arbeid zijn brood verdient. Het is echter gebeurd dat hij in 1551 in de maand september aanwezig was op de kermis te Berlicum. Hij is van daaruit naar Middelroey gegaan tot aan de kapel aldaar waar Joest Joest Spierincx begon te twisten tegen hem en twee kremers. De vrouw van Joest wilde graag dat haar man van daar zou weggaan want hij was weer dronken. Zo gezegd zo gedaan. Joest ging over een vonderke weg maar werd door Henrick gevolgd. Hij viel in de gracht en opstaande uit die sloot heeft hij Henrick gestoken met het scherpe deel van zijn knevelstok. De suppliant had geen geweer of mes en hij werd tot aan de Hondshorck geslagen en gestompt. Toen zij Henrick tot Joest: *“wilt ghy my vermoerden ende dat lyff nemen, soe ghy lamberden mynen oem vermoert ende het lyff genoemen hebt”*. Daarna hebben Henrick en Joest elkaar vastgepakt en Hanrick heeft een opsteker genomen en heeft Joest verwond in zijn gezicht en voor beneden bij zijn hals waaraan hij uiteindelijk gestorven is, wat Henrick veel verdriet heeft gedaan. Hij vluchtte weg. Nu bidt hij ootmoedelijk ‘doer die bitter passie ende lyden ons Heeren jesu Cristi’ om remissie voor wat hij gedaan heeft uit een vorm van zelfverdediging.
* Schepenbrief van de schepenen van Veghel te weten Dirck Hanrick Sleuwen, Jan Hanricxssen van den Tillair, Thonis Hanricx Roefssoen, Goert Van Erpe Rutghersoen, Peter Hanrick Heymanssoen, Jaspar Suermonts Janssoen en Jan Hanrick Janssoen die voor de gerechte waarheid verklaren dat op de 8e of 18e september 1553 voor hen verschenen zijn Willem Cornelis Reynensoen verklarende dat Hanrick Peter Hanricxssoen is gedaagd door Goerden Janssoen de vorster van Veghel ter instantie van de Heer Jan van Brecht de hoogschout in verband met de pacht van een ‘huysinge, hoevinge ende erfenissen groot tsamen omtrent vyfthien loepensen der maten van Vechel ter stede geheyten aen die Heye voer ende om drie mauwer roggen Bossche maeten ende vyf mudden roggen der maten van Vechel daer af men gilt een mud roggen Bosscher maten Jannen Willem Geritssoen tot Dinther ende drie mudden roggen der maten van Vechel aen Rombouten Henricx Lambertssoen. Ook geeft men 21 stuivers aan de ….. te Nisterloe. Voorts verhaalt men het voorval van de doodslag op Joest Joest Spierincx. Daarna volgt een opsomming van andere te verkopen landerijen zoals: een kamp hooiveld genaamd den Auwen Camp, een stukje land genaamd Die Missenstade, en een stukje land genaamd die Hopstreep. Lasten op die goederen: drie stuivers grondcijns aan de Heer van Helmond en een stuiver ‘ballinkchijns’. Ze hebben onder aan die verklaring hun schependomszegel gehangen. het stuk is ondertekend door Joannes de Tillair en notaris Hessels.

Zie ook: R26, fol. 144, 7-6-1553

Schepenen in Veghel verklaren ‘dat Joest soene Joest Spierincx met synen consorten wylen geprepetreert heeft eenen nederslach in den persoen van Lamberden Hanricx Lambertssoen, broeder van Peteren Hanricx Lambertss, ende oem van Hanricxken Peter Hanricx, dese nu delinquant. Ende in welcke tractaet van der soonen (= verzoening) geconcipeert ende gemaict tusschen Joesten soene Joest Spierincx mitten synen ter eenre ende tusschen den vrienden ende magen van Lamberden Hanrics Lambertss ter andere syden, is onder d’ andere op soonen breuck ende soonen recht ondersproecken dat sy den vrienden ende magen van den dooden tot alle plaetsen den wech scouwen sullen daer sy connen off moegen. Voirt certificeren wy scepenen ende magen van den bloeden Joesten Joest Spierincxsoen tot sekere gespesigeerden dagen daer toe dienende openlyck veraccordeert is ende gesoont [= verzoend] heeft in den jaire van twee ende vyfftigen lestleden.’

**Rekening van de hoogschout van 24 juni 1558 tot 25 december 1558:**

* Goyart Jan Willems te Veghel die een eed had gedaan ten overstaan van de ingebieder van ‘sBosch maar zich niet aan zijn belofte heeft gehouden – 28 gulden

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1559 tot 25 december 1560:**

* Willem Aertssone alias Vuylespiegel te Veghel die zich door een slecht gezelschap had laten verleiden op de huisman te gaan en heeft daar vijf stuivers aan verdiend; het was al lang geleden en de schout heeft verder geen kwade feiten kunnen constateren; Willem was nog een erg jonge gezel van 16 of 17 jaren, die zich altijd wel eerlijk had gedragen. compositiegeld 24 carolusgulden

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1560 tot 25 december 1561:**

* Lambrecht Hendrycxssone van Best wonende te Veghel die met zijn broer Herbert een merriepaard had gestolen wat hij weer aan de eigenaar had teruggegeven – 33 karolusgulden

van leemptenisse (verlammingen)

* Jan Henrick Janssone die Joerden Jan Joerdenssone verlamd had een zijn hand – 28 gulden
* Hercules Goertssone van Erp die iemand had verwond aan zijn been waardoor die verlamd is geraakt – 16 gulden

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1561 tot 25 december 1562:**

* Dierick Aeriaenssen Smid aangesteld om de bede te heffen te Veghel die bij zijn vader is gekomen eisende hem zijn bede te betalen, maar zijn vader was onwillig en toen heeft Dierick hem met een ‘vuyster’ tegen zijn borst gestoten; Dierick heeft in presentie van getuigen om vergiffenis gebeden – 21 gulden.

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1562 tot 25 december 1563:**

* Henrick Rovers te Veghel die gezworene van het dorp was en ondanks zijn eed toch turf op de gemeynt had geslagen – 18 carolusgulden
* Luenis De Mesmaker ook te Veghel die ook gezworene was en eenzelfde feit had gepleegd als zijn collega – 18 carolusgulden

**Rekening van de hoogschout van 25 december 1563 tot 25 december 1564:**

* Boeyen Janssen van Veghel die met een opsteker naar een van de schepenen had gestoken, hem wilde slaan en kwalijk op hem en zijn medeschepenen heeft gesproken vanwege het inne van de beden – 30 carolusgulden