**Hertaling van een deel van de verklaring van Albert Hermansz., dienaar van de maarschalk van Abcoude, Gijsbert van Hardenbroek, over de weigering van de inwoners van Westbroek en andere dorpen bij Utrecht om een nieuwe belasting op te brengen.**

Hun huizen waren immers al als gevolg van het optreden tegen hen van de Utrechtse stadhouder Adolf van Nieuwenaer al in de brand gestoken en ze waren hun bezittingen kwijt geraakt. Van Nieuweaers harde optreden tegen de weigerachtige ‘huislieden’ van onder meer Westbroek om belasting op te brengen, had hen kennelijk niet doen buigen.

*Vandaag de 26ste februari 1591 oude stijl* [huidige tijdrekening 10 maart] *verscheen voor mij, Jacob van Herwaerden, door het Hof v an Utrecht beëdigd en erkend notaris,*

*In aanwezigheid van de hieronder tekenende getuigen, heeft Albert Hermansz., ongeveer 25 jaar oud, dienaar van Gerrit, de voormalige dienaar van jonkheer Gijsbert van Hardenbroek, maarschalk van Abcoud*e [de ambtenaar die belast was met de ‘hoge’ rechtspraak voor zware vergrijpen] *de volgende verklaring afgelegd, ondersteund door een aan een eed gelijkstaande belofte de waarheid te spreken.*

*Dat gebeurde op verzoek van de gezamenlijke inwoners van Westbroek, wier huizen in het jaar 1588 in de brand waren gestoken, en wier bezittingen verloren waren gegaan, als gevolg van de onenigheden tussen de bestuurders en de bewoners van het platteland.*

*Hij, Albert, spreekt de waarheid als hij getuigt, dat het hem nog helder voor de geest staat, dat in het genoemde jaar 1588 de afgevaardigden van de dorpen* [onder Utrecht]  *te Zuilen bijeen gekomen waren – zonder de precieze dag nog te weten. Op bevel van zijn heer de maarschalk verklaart hij dat hij naar Zuilen is gegaan, om erachter te komen wat er leefde onder en werd besproken door de inwoners. Hij verklaart, dat hij daar, in de beschadigde huizen en verder op andere plaatsen van de inwoners van de dorpen gehoord en gezien heeft, dat zij met elkaar volstrekt niet van plan waren de nieuwe belasting te betalen en dat zij wilden dat de oude belasting zou worden gehandhaafd. Zij stelden vast dat de dorpen die het dichtst bij Utrecht lagen er hetzelfde aan toe waren en beloofden met elkaar één lijn te trekken.*

**Een deel van de tekst van de verklaring luidt in originali**

*Op huyden den zes en twintichsten february 15 een ende tnegentich naer de alde style* [huidige tijdrekening 10 maart] v*erschene vuer my Jacob van Heerwaerden, openbaer notaris, by den hove t Uytrecht geëedt ende toegelaten;*

In*t bywesen der nae benoemde getuyge, hiertoe versocht, Aelbert Harmanss., oudt omtrent vyffentwintich jaren, tegenwoordige dinaer de selve van Geryt, gewesene dienaer van jonker Ghijsbert van Hardenbroek, maerschalck van Abcoude, tuychde ende verclaerde by sijne manire waerhyt in plaetse van eede*;

*Ten versuecke van de tsamenlycke huysluyden van de Westbroeck die in de jare acht ende tachtigh haer huysen gebrandt ende haere goederen verbystert* [kwijt] *syn geworden overmits de geschille tusschen de overheyt ende de huysluyden ten platte lande gerezen*

H*oe waer ende hem getuyge noch indachtich is, dat hij in de voors[*chreven] *jaere van acht endetachtigh als die gedeputeerden vande tsamenlycke dorpen tot Zuylen vergadert waren (zonder de dach perfect onthouden te hebben) hy getuych uyt bevell van syne heere ende* maerschalck *voorn*[oem]t g*egaen is tot Zuylen om te hore ende sien watter onder de huysluijden omging ende beraetslaecht werden;*

*Dat hy aldaer tott de schadich huyse synde ende voorts herwaerts ende derwaerts onder de huysluijden omgaende, gehoort ende gesien heeft, dat die huysluyden tsamen daer inn genoech overeen stemden dat sy geensins en wilde toe laten die grote quotisatie die doen geeyscht werde te betalen.* [Ook] h*ebben alle die nyewe schattinghe* [afgewezen en gevraagd] […] d*at d’oude schatting ofte ongelden souden blyven,*

*Verclaerden* [Albert] *noch aldaer gehoort te hebben dat die gedeputeerde huysluyden daet synde onder malkanderen seyden ende spraeken van dat die dorpen die naest de stadt geleyt waren, well te naeste gelicke laegen ende daerom, met malcanderen belooften* [een lijn te trekken.] […]

Vindplaats: Utrechts Archief, notariële archieven, nr. 34-4.10, J. van Herwaerden.