Bron: BHIC, Toegang 7697, Oud Gemeentearchief Veghel, inv. nr. 813: geschillen mEt pastoor Biedijcx.

In dit inventarisnummer zitten stukken die betrekkingen hebben op twee afzonderlinge verbanningen van de Veghelse pastoor Biedijcx:

* Na zijn weigering in 1727 om het huwelijk tussen een neef en nicht te voltrekken
* Na zijn protest op straat tegen het verkopen van de grond vand e armentafel in 1749

*Transcriptie: Martien van Asseldonk*

DE EERSTE VERBANNING IN 1727

1.

Brief van G. Valtheri aan heer G. de Jongh

Son, 21-11-1727

Waarde swager,

Sall sondagh off eenen anderen dagh in de aenstaende week tot Veggell comen om samen te overleggen en de voorgenomen expeditie vast te stellen, dogh de (rasters) meene ick dat geen reden hebben den hoogschout meer als den quartierschout te vreesen en dat ten alle tijden ontkent het executeren der placcaten en orders evenveell plight sijn, waar van mondelingh breder. Hoope dat de sieckte van suster U Edele vrou van geen gevolgh sall wesen en dat godt de heer haer in corte tot voorige gesonthijt sal herstellen. Ick blijve verder die ben U Edele swager G. Valtheri

2.

Brief van G. Valtheri aan heer G. de Jongh

Son, 29-11-1727

Waarde swager,

Ick meende dat U Edele te St. Rode soude sijn geweest, daer omme hadde ick dien dagh vast gestelt ende Van den Boogaert verdaght U Edele daer kennis van te geven. Mijn dunckt niet dat ick U Edele daer mede eenige reden van misnoegen hebbe connen geven, soo als U Edele het schijnt op te nemen, veel min dat ick imant soude gebruijcken U Edele oft andere regenten cort te doen gelijck noghtans mijn well wert gedaen. Sall dan de reeckening uijt gestelt laten totdat die gereet sullen wesen, alsoo ick af aenstaende maendagh aght dagen daer toe uit can vaceren. Sal daer toe eenen anderen dagh betijkenen en U Edele tijdigh laten weten, om die als meede die van Uw aff te doen. Omtrent het besorgen der documenten meende ick ock dat den secretaris aengeseght sijnde de reeckening op te maken, dat hij oock vermagh den voster aen de rendant te laten aenseggen hare documenten ter secretarije over te dragen. Ick soude soo sterck tot het doen der reeckening niet presseren maer ben bedught datter clagten over mijn moghte comen omdat U Edele selfs alreeds daer over claeghde tijde als de gecomitteerdens tot Nunen waren, welcke affronth niet weder will affwaghten, derhalve ick geresolveert ben soo naa mogelijck de reeeckening en arme reeckening als meede de dorps reeckening te suijveren en aff te doen.

Ick hebbe oock den brieff gehadt van den heere quartierschout, seght seer verwondert te wesen dat U Edele of de heer Bedijck eenige attestatie tegens hem of sijn stathouder tot Aerle off elders soude hebben aff geleijt, ’t welcke hij niet condde geloven, alsoo geene redenen weet iets gedaen te hebben dat sulcx meriteert. Sijn Edele heeft mijn met een versoght U Edele te versoecken (van advijs) te willen opgeven wat peenen en calangien in sijne plaetsen wegens den eijck sijn gedaen en bij U Edele genoten en sijn derde parten den officier daer (me)de volgens het reglement compterendere te versorgen, op dat niet genootsaeckt werde daer over sigh te addresseren als te raade.

Ick voor mijn wenste well dat alle die onaerdigheden en verweijderinge niet voorvielen alsoo ick daer uijt niet anders te gerust sie als oneijndige disputen tussen den heere quartierschout en U Edele, en het was te wensen dat ieder bij het sijne bleeff en niet jaloirs was dat ieder sijn genoot en sijn respect behielt, dat in diergelijcke occasie, tot spot van onse vijanden, daer door seer veel lijt. Ick blijve verder die ben U Edele swager G. Valtheri

3.

Brief van G. Valtheri aan heer G. de Jongh, secretaris van Veggel en Erp, etcetera, tot Veggell

Son, 30-12-1727

Waarde swager,

Mijn peert was van de morgen gesadelt om over te comen en met U Edele te spreken over de complotterije van die twee persoonen daer U Edele van schrijft, soo het saken sijn die mijn gouverneur en doer mijn als cievielen officier connen werden gestraft tot een gelt boete off arbirtaire correctie, sall ick geerne doen sonder onderschijt van persoonen aen te sien, en sall oock het d’ Eerde U Edele laten profiteren soo gij het begeert. Derhalve versoecke te mogen weten waer inne de saken bestaen om de calangie te connen doen, U Edele te doen sien dat ick voor die persoon niet meer veneratie hebbe als voor den ander. In verwagtinge van antwoort blijve ick, die belast eens weten had dat het met U Edele vrou is. Uw swager, G. Valterij

(Opmerking: de twee comploterende personen waren pastoor Biedijcx en schepen Lambert van den Bogaert)

4.

Aen den heer Geraert de Jongh, secretaris tot Veggell

Ongedateerd.

Waarde sager,

Ick sal de calangie doen, de toecomende woensdag donderdagh daer comen, om dan meteen de bruijt te trouwen, blijve in veele hoogagting die ben U Edele d. w. dienaer en swager,

G. Valtheri

5.

Papieren raakende de schepenen ende pastoor over een complot van een nigt ende neef in ondertrouw zynde niet te trouwen.

Mijn Heer,

Ik vind mij als een gereformeert persoon in een lant daar de religie predomineert verpligt om den conscientie wille een dwang van conscientie gesmeet door papiste alhier een verhaal van een voorgevalle saake te doen, ’t geene vertrouwe in een lant van justitie ende alwaar niet anders als papiste woonen [niet] kan off mag geleden werden om dan een ider van saacke te hebben, sal vant begin voortvaren.

Tot Uden, landen van Ravenstijn woonde een volle nigt en neeff, welcke reets twee kinder buijten egt hadde verweckt, verscheijde malen omdat zij malcanderen lieff hadden sig hadde geaddresseert aen den pastoor aldaar, en versogt te mogen trouwen. De pastoor aldaar, welcke genoegsaam in dat lant meester zijnde heeft telckens geweijgert, het vroumens, nu verre over ’t jaar binnen desen dorpe gewoont hebbende, addresseert sig aan mij neffens haaren galant, en vroeg mij off zij hier voor de wet niet kon getrout worden, want seyde: “het is beter te trouwen dan altyt te samen in schanden te leven.” Waar op antwoorde van, “jaa”, als vermeenende niet strydig aen ons gelooff te weesen. Daar op is voor ontrent 5 weeken de ondertrouw ten overstaan van twee rooms catolijke schepenen geschiet, sendende eene publicatie naar Uden, dog ik wist alvoorens dat die aldaer door den pastoor welcke alle publicatie van bruijten in dat lant doet niet soude worden gedaen, ook niet ten eenenmael, volgens het egtreglement wert vereijst waer de publicatie is alhier binnen dese plaatse behoorlijk gedaan.

Den bruijt even naar de ondertrouw den pastoor binnen desen dorpe van Veghel van haren ondertrouw voor den wet alhier gedaen, hier van kennis gevende, was van die beleeftheijt tegens haer te seggen: “Dat is tegen onse religie, en ik seg U, soo gij daar trouwt, eeuwig verdoemt sult zijn, ende nooit geen saligheyt voor U sal wesen.” Waar op de bruyt soodanige mistroost wesende wilde de publicatie opschorten, dog evenwel laten voortgaan, gelijk dan als voor gesegt is alhier in ordre sijn geschiet. Dat zij bruyt en bruydegom den 27 dese maant november 1727 compareerde tot secretarije ende versogt van schepenen commissarissen om haer te trouwen, ’t geene zei absoliet weijgerde, eijndelijk den vorster gerigtelyc bij het geregt ’t geene vergadert was, gesonden, en alnog commissarissen versogt, dog persisteerde vant niet daer over te staan, zeggende die twee schepenen welcke haer ondertrouwt hebben, mogen ook over hare trouw staen. Zynde dit over en weder sende van den vorster soo verre gegaen dat een van die schepenen, welcke over den ondertrouw heeft gestaan, sig gewillig toonde, maar de anderen opstinaat ende onwillig dit werck dan alleen gesmeet, soo als genoegsaam susteert uyt de omstandigheijt van saake door de pastoor alhier, met overleg van den tweeden onwilligen schepen die ’t samen een complot hebben gemaackt, des te meer oogschijnelijk dewijle men hoort dar den pastoor alhier soude gesegt hebben: “Het zijn geen catolique schepenen welcke over deze ondertrouw hebben gestaan.”

Dit dan cortelings verhaalt voor soo veel gehoort hebben is mijn beduncken een saake welcke in ons lant niet kan off behoort te werden geleden, want bij soo verre dese persoonen ongetrouwt blijven, dan alles nu toecomende van den pastoor en schepenen affhangt, en alsoo met de justitie en haer Hoog Mogende beveele gespot worde, weshalve de pastoor alhier met die eene weijgerende schepene nae merite dienen gestraft te worden.

In geval U Edele oordeelt dat hier eenige calangie resideert dient geen tijt versuijmt van aanstonts over te comen en naer behoren werck gestelt te werden om redenen dat indien hier van iets uijtleckt, securelyc by de papistten alle listen en laagen sullen worden te werck gestelt om de bruyt uyt dit dorp te doen vertrecken, waer op U Edelen oft antwoort tegemoet te zien en blijve die waerlic.

6.

Extract uijt het register der resolutien van de Hoog Moogende Heere Staten generaal der Verenigde Nederlanden. Resolutie wegens de recognitien der rooms gesinde rakende de officieren etcetera, 18-11-1727

Ontvangen een missive van de Raad van State geschreven alhier in Den Hage den 14 deeser, houdende in gevolge ende tot voldoeninge van Haar Hoog Moogende resolutie vsn 31-7-1727 der selver advies op de requeste van den regenten van Osch, Hees, Berchem, Nistelroij en Littoijen, quartier van Maaslant, meyerye van ’s Bosch te kenne gevende dat bij haar Hoog Moogende resolutie van 25-6-1727 onder andere is verstaan dat de secretarissen in de meyerye van ’s Bosch welkers werk het is de rekeninge op te stellen, sullen moeten deselve, beginnende met die van het jaar 1727, vertoonen voor de opneeminge ter Leen en Tolkamer van ’s Bosch, ten eynde van voor af gevisiteert en geëxamineert te worden, off ergens gecontravenieert is teegens de placaten, ordonnantien, reglementen, resolutien off ordres van het lant ende int bysonder en wel voornamellyc off daar in gebragt zijn eene blinde posten gratuityts off recognitien welke geauthoriseert zyn bij formeele resolutie van haar Hoog Moogende off bij een egaale off geïntrumpeerde practijc van ten minste 25 jaren.

Dat voorts tot weering van excessen van respective officieren by weege van redemptie van het salaris van hare vacatien etcetera souden werden toegelegt een vast tractament. Dat de voorgenoemde resolutie wel seer salutair is om alle gratuityten en recognitien te mortificeren die buijten het jaarlyx tractament van een gemeente in het openbaar worden geprofiteert, maer dat te vreesen is dat de gratuityten en recognities die moogelyc soo veel van importantie zyn als de jaarlyxe tractamenten bedragen, sullen continueeren, welke aan den officieren voor de permissie van een rooms werels priester in het generaal werden voldaan. Dat deese continuatie niet sal cesseren, ten zij aan de respective officier werde geordonneert dat zy teegens alle contraventien die in het stuk van den roomse dienst by den roomsche, off by de roomsche ingesetens mogten worden begaan, sullen hebben te ageren by weegen van ordinaris proces, so als ten opsigte van alle andere contrventien wordt gepractiseert sonder op eenigerhande pretex een roomsch werelts priester in het bijsonder, off de ingesetenen in het generaal, de exercitie van den roomsen godtsdienst te moogen verbieden, ten zy sulx by een judicieel decreet soude worden geordonneert.

Versoekende derhalve en om redenen in de voorschreven requeste geëlageert, dat de gratuityten en recognitien die bij de officieren voor de permissie van een rooms werelts priester in het bijsonder en voor de exercitie van den roomschen dienst generalyc worden geprofiteert als begrepen sullen worden onder de tractamenten by form van redemptie aan haer toe te leggen, moogen worden gemortificeert, haar gelastende teege alle contraventie die in het stuk van den roomse dienst by een priester off by de ingesetene mogten worden begaan by weegen van ordinaris proces te ageeren, sonder op eenigerhande pretexten een rooms werels priester in het bysonder, off de ingesetenen in het generaal, de exercitie van den roomsen dienst te mogen verbieden, ten zij sulx bij een judicieel decreet van den regter is geordonneert. Waar op gedlibereert synde, is goet gevonden en verstaan dat in het versoek by de voorgenoemde requeste gedaan niet kan worden getreeden ende wordt dien volgens hetzelve affgeweesen.

Verder is by deese gelegentigheyt meede goed gevonden ende verstaan dat de fiescaal van Brabant den hoogschout der stad en meyerije van ’s Bosch de quartierschouten van de meyerije als meede alle de officieren in het district van de generalityt die soude mogen pretenderen geregtigt te zijn uyt hooffde van hare ampten off eenige oude possessien te trecken eenige recognitie van de roomsgesinde, uytgesondert den amptman van de Grave en lande van Cuijk, als die desweegens niets heefft getrocken off willen trecken, als den drossaart van den stad ende baronye van breda als die zyn ampt heefft gekogt, onder conditie dat hij de somme van drye dusent en vierhondert guldens van den roomsgesinde kerke in de baronny soude mogen trecken, sullen werden aengesegt ende gelast, soo als gelast worden mit deesen, om respectivelyc te formeeren en aan haar Hoog Moogende te laten toekomen de lysten van de voorgenoemde recognitie, soo als die by haar getrocken zyn off gepretendeert worden.

Dat voorts van nu aff aan wel scherpelyc sal werden geinterdiceert, soo als geïnterdiceert wort mits deesen, aan alle de voorgenoemde officieren van boven en behalven de voorgenoemde recognitie itwes van roomse ingesetenen te mogen genieten, het zy voor admissie van roomse priesters, advisen voor nieuwe off herbouwen van oude kerke schuuren, off onder wat benaming het soude moge zijn.

Dat ook de respective secretarissen in het district van de generalitijt welkers werk het is de dorps rekeninge op te stellen sullen worden gelast, soo als gelast worden met desen, dat zy geene recognitien off gratuitijtien van de roomsgesinde aan eenige officieren in de dorpsrekeningen sullen moogen brengen, op peene van infamie en van vervallen te zijn van hare secretaris ampten.

6.

Verklaring afgelegd op 4-12-1727 (Zie ook R98, fol. 262)

Compareert voor schepenen in Veghel ondergenoemt Jenneke Peeter Aarts, out omtrent 32 jaeren, inwoondersse alhier, dewelke ter requisitie van de Wel Edele Gestrenge Heer Balthasar Repelaer, hoofdschout deeses quartiers van Peellandt onder solemneele eedde in handen des heeren officier affgelegt, heeft verklaart, getuijgt en gedeponeert waar ende waaragtig te weesen dat zij comparante tot Uden, Lande van Ravesteijn, is gebooren en opgevoedt en alwaer sy met trouw beloofte haer had geëngaeert aen eenen Peter Fredrix, haeren vollen neeff, in hoope van getrouwt te worden, daeromme bij den pastoor tot Uden alle devoiren aen gewent, dog te vergeefs, om de na verwantschap, en niet sonder dispensatie van de bisschop oft diergelijkx dese verbinding van trouw ende lieffde tot soo verre heeft geloopen. Dat reets twee kinder buijten egt te samen hebben verwekt, niet langer van sin sijnde in diergelycke schande te leven, was op middelen bedagt, begaf haar voor ontrent anderhalf jaaren bij den secretaris alhier, sijn Edele deese saacke bekentmakende, en indien zij haar binnen dese plaatse metter woon begaff, geen middel soude zijn om getrout te konnen werden, welk vermeende van jaa, dog dat zij alvorens een jaar in dese plaats behoorde te woonen. Dat zij comparanten op die hoop haar tot Veghel als minne heeft verhuurt en ook ’t zedert den 3 november 1726 tot nu toe gewoont, is sy comparante naar verloop van ontrent het jaer te raede geworden haar ten houwelyk voor de weth alhier te begeven, dog alvorens nog te voren, om soo veel mogelijk aen haare roomsche religie te voldoen, is gegaen bij den pastoor Hendrix Bedinx alhier, en sijn Edele dit mede alles verhaalt, en oedtmoedelijk versogt moijte aen te wenden, dat zij tesamen mogte trouwen, als niet langer van sin sijnde in die onsekerheyt te leeven, ook wanneer niet wert getrouwt, in geen staat is alleen voor haare twee kinderen de kost te winnen, egter heeft de pastoor dit geweygert.”

Dat verders den deponente haer evenwel met den selven Peter Fredrix op den 1 november 1727 heeft begeven voor schepenen alhier ten weten Gijsbert van der Linde en Lambert van den Boogaart, mitsgaders den secretaris deses dorps en aldaar ondertrouw versogt, ’t geene ook behoorlijk is geschiet. Dat des anderendaags wederom is gecomen bij opgemelde pastoor Hendrix Bedicx, hen aensprekende om mede by hem ondertrouwt te werden, welk antwoorde: “Dat kan oft mag ik niet doen sonder permissie van den bischop.” En verders tegens haar deponente zijde: “Indien gij uw met deesen trouwen voor de weth alleen wilt behelpen, gy eeuwig verdoemt sult sijn en noijt niet kont zalig worden.” Dat su comparante daar over soodanig mistroost van hem affging met intentie om de gebode op te houden. Egter door raadt van andere deselve geboden laeten voortgaan.”

7.

Verklaring, Veghel, 27-11-1727

Verclaere ende relateere ik ondergenoemde vorster binnen deses dorpe van Vechel dat ik mij op den 27 november 1727 des naermiddaegh uijt name van Peter Fredricx, welck haer behoorlijke proclamatie hadde gehad, als mede van wegens den secretaris deses dorps hadde begeven bij de gesamentlijke schepenen, altans vergadert uijtgenomen Lambert van den Bogert die sigh hadde geabsenreert, en in der minne versogt om commissarissen uijt haer Eerwaerde collegie ten eijnde omme over de trouw te staen en ten dien eijnde ter secretarye te compareeren. Dat sulcx bij haer alle behalven Gijsbert van der Linde die sigh alleen gewilligh toonde wert geweijgert, seggende, die daer over den ondertrouw gestaen heeft oock over den trouw te moeten staen. Dat ik ondergescreven mij tweemael hebbe aant huijs van Lambert van den Bogert, schepen, oock begeeven hebbe, welcke oock over den ondertrouw heeft gestaan, dog soo de huijsvrouw sijde niet thuijs en was, ’t geen geloeve een practijck was, want even te vooren wanneer hier woorden over waeren uijt het collegie naer huijs ginck. Dat den ondergescreven uijt name van bovengenoemde persoonen wel expresselijk heeft geprootesteert tegens schepenen van alle costen, schade ende intresse, so dat ik mij nogh tegen den avont wederom aen ende bij Lambert van den Bogert, schepen, hebbe begeven en als voor versogt, dog dat hij Van den Bogert daar op uijtstel van twee daegen versogt, sijnde dan wederom op den 29 deser een en andermael bij den selven Lambert van den Bogert, schepen, gegaen en catagoris affgevraegt off hij als schepen sigh over den trouw voornoemt soude laete vinden ’t welck door dubbelsinnige woorden niet positieff heeft geantwoort en alsoo vrugteloos vertrocken. Actum Veghel den 29-11-1727.

8.

Veghel, 4-12-1727

Want niet tegenstaende de conscientie der door sovreyn van den lande gebruykt in de meyerije omtrent de wereltlyk roomse pastoors en roomse ingesetenen aldaer mits sig onthoudende van alle sodanige sake en superstitie dewelke aen den gereformeerden eenige aanstoot off ergernis soude konnen geven en sulx bepalende in de termen van obediente en seedigheyt en voor al niets te doen ofte te ondernemen dat strecken mogte tot stremminge van justitie op te onderhoudinge van een goede policie, soo ist nogtans dat den ondergescreven gefondeerde klagten zyn voorgekomen dat Hendrik Bedinx, rooms priester, sig niet ontsien en heefft van tyt tot tyt publiequelyk tyde van soogenaamde patroondagen den roomsen godtsdienst te doen, en is de kerke de gildens off schutteryen die patronen toegeweist met trom, vaandel, viool, waapenen en schilden processiesgewys te ontfangen en daer haren superstitieusen godtsdienst alsoo tegen reglement int openbaar te pleegen, neen, maer oock dat selven sig niet en ontsiet aen roomse ingesetenen supersitueuse indruckselen te geeven en verdoemenissen en rampsaligheden op te leggen, soo wanneer volgens de placaten en reglementen van souverain alleen by de wet komen te ondertrouwen ende te trouwen, streckende niet alleen tot vilipendie van den goetgunstige conniventien van den souverain mitsgaders hare placaten ende resolutien, maar ook om de ingesetenen die genoegsaem alle rooms zyn van alle goede ordre, reglementen en policien aff te trecken en maer alleen op te volgen de raat en sentimenten van hare superstitueuse gedagtens. Soo wert Bastiaan van den Werk, vorster alhier, geauthoriseert ende gelast sich te vervoegen by den voorschreven Hendrik Bedinx, rooms priester binnen de plaatse en den selve over geeve niet alleen calangeeren, maer ook aenseggen dat hy sig sal onthouden van in dese gemeente van Vechel eenige roomsen gotsdienst te doen ofte pleegen, en sal hebben te delogeren. Was getekent G. Gualtherij, actum Veghel den 4-12-1727

9.

Concept verklaring met doorhalingen, 4-12-1727

 Wij Marten van Kilsdonk, president schepen, Roovert van de Groenendael ende Marten van Doorn, schepenen in Veghel, verclaare op den eet int aanvang onser ampten gedaan en sulx ter requisitien van den Wel Edele gestrenge heer Balthasar Repelaar, hooftschout van Peelandt, dat haer ter oore was gecomen eenige gereformeerde binnen dese plaatse willende clagen omdat den rooms pastoor alhier de vroegmis smorgens soodanigh laat liet uijtgaan naer deze discretie, mits roomse dienstboden hebben haaren godtsdienst soude moeten verlaten, en om dergelijke clagten voor te comen, soo ist dat wij opt versoek van den stadthouder bij den pastoor alhier hebben begeven sijn ende versogt om alle oneenigheden ende de gereformeerde buyten clagten te houden, te schouwen de dienst teijdelijk soude gelieven te laten uytgaen, dog dat deselven tot nog toe bij continuaelie den dienst naar gewoonte laat eijndigen.

Actum Veghel, 4-12-1727

10.

Extract uyt ’t register der resolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, 10-3-1728. Resolutie waar bij de roomsch priester tot Veghel is geordonneert te vertrecken.

Ontfangen een missive van B. Reepelaer, quartierschout van het quartier van Peeland, meyerye van ’s Bosch, geschreeven te Dordregt den 9 dezer, houdende de ingevolge en tot voldoeninge van Haar Hoog Mogende resolutie van den 26 der voorleede maandt, desselfs berigt op de requeste van Hendrik Bedijx, roomsch priester tot Veggel, klaagende dat gemelde quartierschout hem de oeffeninge van den roomschen dienst in Veggell hadde geinterdiceert, en vesoekende dat hem mogte werden gepermitteert den roomschen dienst aldaar weder te exerceeren gelijk te vooren in alle modestoe en seedighijt, onder de conniventie van haar Hoog Mogende. Waarop gedlibereert sijnde, is goet gevonden en verstaan dat aan gemelte quartierschout Reepelaer sal werden gerescribeert dat hij den gemelden roomschen priester te Veggel bij continuatie buijten dienst sal houden en van daar doen vertrecken.

11.

Rekening

De heer Gerrit de Jongh, debet aen Dirk Marchal, 1730 meij 26,

Voor ½ oxhoofft wijn: 33-0-0

Oncosten: 0-11-0

Totaal: 33-11-0

N.B.: het halff oxhooft leedigh sijnde aan monsieur Dirk Marchal Dordregt wederom terug te senden

Aan de keerzijde staat geschreven: De drij en dertig gulden elff stuyvers wegens het toegesonden halff oixhooft ijn bekenne ik van gerardus de Jong van Veghel ontfangent e hebben ’s Bosch den 14 julij 1733. B. Repelaer

12.

Dordrecht, den 25 meij 1730

Aan mijnheer Gerrid de Jong, sekretaris van Erp en Veghel, present tot Veghel. Af te geve aan monsieur Pieter die Lorgie in de Swaan

Mijnheer en vriend,

Volgens aangenome commissie, sende hier nevens het halff oxhooft wijn. Hope het selve van Uw Edele smaak zal zijn. De prijs is 66 guldens het aldernaaste. Indien er nog vriende mogte zijn die smaak daar in hadde en van dezelve voor die prijs daar van gedient gelieve te weese, hebbe daar nog drie oxhoofde van legge, en kan nog een misse. Dog wil se also lief houwe als geve. Wij zijn hier alle nog welvarend, hope en wensche hetselve van U Edele en desselfs famillie te mogen verstaan, blyve na presentatie van mijn dienst aan U Edele en aan desselfs huijsvrouw. Mijn heer en vriend, u Edele toegenege vriend, B. Repelaer

13.

Concept brief aan de kwartierschout van Gerard de Jong. De brief verzonden op 11-6-1730

Wel Edel Gestrenge Heer,

U Edele missive van 25 der gepasseerde maant meij, gesonden uijt Dordregt, met het halff oixhooft wijn is mij heden 9 deser geworden. Danckende van herte voor de genoeme moeite. Indien het Uw Edele behaagde imant binnen de stadt oft uit quartier te assigneren waer aen de penningen te tellen, soo ik deselve ten naeste besorgde.

Uw Edel Gestrenge, ick heb all langer de wensch de eer eens te mogen hebbe van Uw Edele alleer over seeckere differente te mogen adverteren, dog soo wel in Den Bos als in het quartier telckens met imande geaccompagneert ende (gevolgt) waer door mij sulx wert belet. Ik hebbe Uw Edele verscheyde malen instantelyk versogt mij eenige dagen te honoreeren met desselffs presentie, egter het geluk niet mogen profiteeren, nu laatstelijk wanneer Uw edele uyt het quartier waart vertrocken wiert my sulx geadverteert, waer op sanderendaags naer d’ advertentie my binnen de stadt begaaff, denkende aldaer d’ accesie aen te treffen om myn (clagt) tegens Uw Edel Gestrenge te openbaren, dog had het ongeluk dat even te vooren waert affgevaaren.

Ik twijfel niet, soo ik maer bij Uw Edele Gestrenge met attentie ende onseydigheyt gehoort mogt worden het suijver en ware soude waken off eenige de minste leugentale oft bedrogh van alle het voorgevalle uitsteken my ende den bekenden persoen ende van desselffs behandelinge (besien ..gde) avanceren de veragting en ergerenisse, twyfele ick niet off Uw Edele en soude ten volle overtuijgt zyn, dat niet ik maer hy de causa movens van ales is, ende dat ik altyt ende met de uyterste eerbied Uw Edel Gestrenge in zijn Edele ampten ende geregtigheden ende om buijten questie te blijven voor soo veel mijn gevuege wordde te certificeeren, ende het gemoet lyde van gedrag hebbe gelijk ook nog, dog ’t schynt dat bij hem de heersugt soodanig de overhant heeft, want soo ick hoor sou hij als voor lange geseyt hebben, ik sal hem soo cleijn maken dat hij sal hebben den nadeele reeds even onverdragelic, niets te seggen, dog al reets dat de zelve ‘t nog eens vercleert, is niet vervaart voor dreijgementen.

Ik troost mij daer mede dat het beter is van de menschen verlaten te zijn dan van godt, en dat de goode uitcoomen doen dat zij willen, wense U Edele verders mondelinge te connen doen (berigten) sal ick met alle nedrige respect als mede van myne (vreuchde) noemen die waerlijk ende in der daet is.

Copije deses affgesonden aen den heer quartierschout den 11 junij 1730.

(Opmerking: waarschijnlijk heeft Gerard de Jong het over pastoor Biedijcx, omdat dit stuk bij de stukken betreffende die pastoor zit, en bovendien noemt De Jong zijn opponent heerzuchtig, een eigenschap die Biedijcx ook in andere stukken wordt toebedeeld.)

DE TWEEDE VERBANNING IN 1749

14.

21-2-1749

Aan de Edel Mogende Heeren Raade van Staaten der Vereenigde Nederlanden.

Geeven met alle onderdanighydt te kennen regenten van Veghel, quartiere van Peelandt, meijerije van ’s Bosch in qualiteijt als oppercurateuren der arme taefel aldaer, dat buijten en behalven eenige renten en capitaelen, zoo op particuliere gronden ent corpus van Veghel respectivelijk uytstaende alnog tot voorschreven taeffele specteerende sijn eenige perceeltjes landt en hoydriessen binnen deselve plaatse geleegen, welke van tyt tot tydt wel werden verpagt, dog doorgaens mits de geringhijdt bij slegte en onvermogende persoonen ingepagt werdende, waer van men de uytgeloofde penningen met veele moijte en veeltyts genootsaakt die te remitteren anders niet te becoomen en boovendien slans en dorps reële lasten van weegens deesen armen gehouden te betaelen, allent welcke merkelijk is streckende tot naedeel van den gemeenen armen.

Dat de supplianten tot vermeijding van voorschreven inconvenienten en tot welstant van de arme taefel na voorbeelt van andere plaetsen in deesen quartiere geleegen hebben geoordeelt het alder profitabelste voor den armen te weesen dat den armens landeryen publiek wierden vercogt ende penningen daer van provenierende tot aencoop van capitaelen opt corpus van Veghel wierden aengelegt, dog vermits de supplianten sonder prealabele permissie en authorisatie van Haar Edel Mogenden daer toe niet hebben dorven treeden.

Soo keeren de supplianten in haere qualitijt tot U Edel Mogenden oitmoedig versoekende opt exempel van andere plaatsen te verleenen de premissie daer toe dienende en vervolgens de supplianten te authoriseeren om door den tijdelijken provisoir der arme taefe van Veghel de respective armens landerijen publiek te vercoopen en de penningen daer van koomende tot aancoop van capitaelen opt corpus te emploijeeren, dan op intrest aen sufficante lieden uyt te setten, off wel des noodts deselve gronden van erven in erffpagt uijt te geven, soo de supplianten vermeenen sullen het allerdienstigsts te weesen.

Zij deese gestelt in handen van den rentmeester De Kempenaer om Haer Edel Mogenden op den inhout te dienen van ebrigt actum 21-2-1749

Den raad gehoort rapport ingevolge het rapport ingevolge het boovenstaende appointement heeft na deliberatie goet gevonden en verstaan de supplianten te authoriseeren om de voorschreven landerijen door den jegenwoordigen armmeester te doen veijlen om aen de meest biedende na drie sondaegse publicatien en afficien van biljetten ten overstaen van den officier, predicant ende twee regenten van Veghel te werden vercogt met last om de penningen daer van koomende te beleggen op het corpus van Veghel, ingevolge het 13 articul van ’t reglement voor de kerk en armmeesters den 16 maart 1700 gearresteert, mitsgaders Haar Edel Mogende resolutie van 1-2-1731. Actum den 4-4-1749

15.

Aangaande ’t geval van den pastoor ende 2 schepenen over het vercoopen van den armens goederen tot Veghel, 1749.

Interrogatoria omme ter instantie vant officie op de navolgende articulen te verhooren de persoonen hier neffens genoemt.

*Marten van Doorn regerend president binnen den dorpe van Veghel, als mede Mighiel Boumans, regeerend schepen aldaar.*

Off haer deponenten niet kennelijk zij dat zij neffens de mede leden regenten van Veghel haer bij requeste aan haer Edel Mogende Heeren Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden eenig tyt geleden hadde geaddreseert en om geallegeerde redenen versogt authorisatie om de vaste goederen den armen te toebehoorende publie te vercoopen.

Off soodanige authorisatie na ingenomen berigt van den rentmeester De Kempenaer en rapport van den heere thesaurier generaal Van der Does aan den supplianten in hare qualiteyt en is geaccordeert om deselven armens goederen door haren tydelycken armmeester publicq te laten vercoopen ten overstaan van den officier, predicant en regenten.

Off uijt cragten van dien naer drye voorgaende sondaagse publicatien de officier van biljette alle de armens vaste goederen op den 13-5-1749 publiecq ter raatcamere aldaer zijn vercogt en ‘t hoogsel den 12-6-1749 daer aen volgende behoorlyck is uijt gegaan.

Off den dag der veste van die vercogte goederen was vast gestelt tegens den 24-7-1749?

Of in dien tusschen tyt van de vercooping en veste de deponenten geen gemomept hoorde dat regenten wualijck hebben egdaan den armens goederen te vercoopen en dus haren eet te buijten gaan oft diergelijcke.

Off op den 13-7-1749 door en van wegens den stadhouder W. J. Gualtheri vergaderinge was belegd ter raatcamere aldaer ontrent den middag, soo van schepenen, borgemeesters, agtmannen, H. Geest, kerckmeesters en geërffdens present willende weesen.

Off zij depomemtem in haere qualiteyt aldaer zyn gecompareert.

Off den voorschreven stadthouder aldaer heeft gedaen een propositie over ’t maken van weegen ende herbaanen door vroentens en gemeentens conform de ingecome publicatie van heer raad ende rentmeester generael der domeijnen waer bij den dag van schouwe mede neffens leenmannen der leen ende tolcamer te doen was gefixceert ende dus de vergaaderinge vermaande sonder uytstel handen aent werk te slaan.

Off ontrent een uur namiddag de vegaderinge gescheyden zynde, en passeerde de straat na haar huys en comende tegen de huijsinge van eenen Lambert van den Boogaert, out president en herbergier alhier.

Off uyt voorschreven huysinge en herberge en is gecomen Hendrik Biedycx, roomsch prister tot Veghel, tegen haar deponenten op de gemeene straat en heeft geseyd: “Ik moet U eens spreken.”

Off desen Biedijcx haer niet en vraagde: “Ik heb gehoort datter vergadering is geweest, waer over is dat?”

Off zy deponenten alsdoen niet antwoorde: “Dat is geweest over ’t maken van de weegen.”

Off hy Biedyx daer op niet zeyde: “My was gesegt om datteer geërffdens by waaren, dat het was over het vesten van den armen goederen.”

Ende off hy Biedijx bestraffens gewyse al niet verder zyde: “Gij lieden hebt qualick gedaen dat gy die hebt vercogt.”

Off zij deponenten geen redenen contrarie gaaven, en dat zij oordeelden dat het heel wel is gedaen en proffitabel voor den armen.

Off geseyde Biedijcx met fieriteyt en antwoorde: “Dat ik het by tijts had geweeten, ik sou sorg gedragen hebben dat de vercoopinge van de armen goederen niet soude zijn geschiet, en ’t is nog niet gedaen.”

En off den selven Biedijx al niet verder zeyde: “Zij meenden ’t tot Erp een plaatse hier naast aan gelegen, ook te doen, maer den pastoor aldaer heeft mij geseijt dat hij het daar had belet, en sulx soude ik hier ook hebben gedaen.”

Off den tweede deponent hem Biedijcx niet tegemoet voorde: “’t zijn U saaken niet, het was beeter dat gij all die stoelen in de kerck niet permitteerde, op dat de mensen meer plaats soude hebben, en waar blyft dat gelt, want ijder, soo ik hoore geeft daar van aen U selfs ses stuyvers sjaars.”

Off hij Biedijcx op dese antwoorde verstoort van haer eweg ging ende wat meer voorgevallen mogt weesen.

Memorie. Off uit dit mede gronde niets in favour van pistitie den papen mondt te stoppen en haer heersugtiheyt over de roomse regenten als geen andere alhier zijn off connen weesen soude prastieeren, sal sijn excellentie de attestatie no. 1 gelieven te leesen.

Daar op addresseerde sig de overledene quartierschout aen haer Hoog Mogende en bequam daer op een resolutie waar bij hij pastoor wiert gebannen, dog eenige maanden daar naer door intercessie van eenen heer Plenius alsoen in Den Hage woonende, herstelt bij resolutie van Haer Hoog Mogenden. Ik meene dat bij de laatste resolutie seer serieus is vermaant sig seedig etcetera te gedragen.

Te leesen de requeste en opgevolgde Haar Edel Mogenden resolutie om den armen goederen te mogen vercoopen, dan de interrogatorie, die men vertrouwt dar in dier voegen, soo ik heb gehoort moet worden gegeven, dog hier al weer mis soude weesen. Daar agter soude mijns dunckens claarblijckelijck de heersugtigheyt concientie de dwang oproermakerye en (thoniet) speciaal wanneer sig een paap als dese daar onder melleert en regenten op publieque weegen daer over durft onderhouden en assurant seggen: “Indien ik het had geweeten niet geschiet soude zijn,” ende dat zij qualijk hadde gedaen, is daar door selffs haer Edel Mogende welcke de authorisatie hebben verleent niet indireckt getauxeert van qualijk gedaen te hebben. Ontydelyk van paen die hier bij coniventie werden getollereert en reets al eens is gebannen geweest.

Op omslag: voor eerst op ordre van den heere price en vorst van Waldecq.