|  |
| --- |
| Rekening, opgesteld door **Lodewijc Cremminc**, als baljuw van Herzele, vanaf **1 oktober 1482 tot 1 oktober 1483** |

**Inhoud**

blz 1: Voorblad

blz 2 : Eerst ontfaen van wandelcoepe vanden daeten van deser rekenynghen

blz 9: Andren ontfanc van hoofstoelen ghevallen bynnen desen jaere inder manyeren volghende

blz 11: Andren ontfanc van boeten bynnen desen daeten van deser rekenynghen

blz 16: Hier naer volghet dutgheven ende betaelynghe ghedaen bijden vors. baylliu in mendernessen van zijnen ontfanghe inder maenyeren volghende

blz 18: Ander hutgheven ende betaelynghe ghedaen bijden vors. baylliu inde manyeren volghende

**Informatie**

In tegenstelling tot wat *Bronnen over Herzele* (nr 191) schrijft,heeft Lodewijc Cremminc geen 4 maar wel 5 rekeningen overgeleverd: van 25 december 1479 tot 1 oktober 1483 (= 3 rekeningen) en van 1 oktober 1484 tot 1 oktober 1486 (= 2 rekeningen).

**Blz 1**

Compte du bailli de Herselle de

Loic Craming [[1]](#footnote-1)

1482

p.p.p.p.p

(1482-83, door VUB bijgeschreven)

**Blz 2**

**folio 1 recto**

Dit hyernaervolghende es de rekenynghe ende ver-

claersynghe Lodewijc Cremync als bailliu van eedelen

ende werden heere mer Pieter heer van Roubays ende van

Hersele ruddere ende dat daer toebehoert van alder

handelynghen die de selve Lodewijc als baylliu van

Hersele ghat heeft ter causen van der selver baylliuaegen

het zij in onfaene ende in hutghevene in exploeten

ende andersens Sent Baemesse XIIIIC ende LXXXII **(1482)** toet Bae-

messe XIIIIC ende LXXXIII **(1483)** ende es van eenen gheelen jaere

Eerst ontfaen van wandelcoepe vanden

daeten van deser rekenynghen

In den eersten Cornelijs Van Campen[[2]](#footnote-2) heeft vercocht Janne Vanden

Moertgaete een dachwant lants gheleghen up tHoevelt[[3]](#footnote-3) ende ghalt

elke roe 10 s. par. comt daer af mijns heeren coep 5 lb. par. dewelke heeft

ontfaen Lodewijc Cremync ghelijc dat blijct bij sijnder rekenynghe

vanden ontfanschepe vanden jaere LXXXII. **(1482)**

[Le dict bailli en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Bouden Vanden Stoerme heeft vercocht den voechden vanden

weesen van Cornelijs Vanden Stoerme 22 roen lants gheleghen int

tfeldekijn achter zijnen lochten[[4]](#footnote-4) ende ghalt elke roe 12 s. 5 d. par.

comt daer af mijns heeren coep 27 s. 6 d. par. dewelke de vors.

Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict bailli en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Gillis Tursscaens heeft vercocht Janne Vanden Moertgaete een

stychkijn lans gheleghen up dLanvelt ende ghalt int tgheel 12 lb. par.

comt mijns heeren van coepe 24 s. par. dewelke de vors. Lodewijc

oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict bailli en a fait paye a mon dict seigneur]

**Blz 3**

**folio 1 verso**

Item Ghelout Van Herzele heeft vercocht Janne Vanden Mortgaete

een dachwant ende 10 roen lants gheleghen up Dwijlvelt ende ghalt elke

roe 6 s. par. comt daer af mijnen heeren van coepe 3 lb. 6 s. par. dewelke de

vors. Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict bailli en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Gillis De Roec heeft vercocht Janne Boegaerts een dachwant lants

gheleghen up ‘t Slecken dries ende ghalt int tgheele 12 lb. par. comt

daer af mijnen heeren van coepe 24 s. dewelke de vors. Lodewijc

oec onfaen heeft als voeren.

[Le dict bailli en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Matte Van Lammersch[[5]](#footnote-5) heeft vercocht Coelaerde Vanden Zijpe[[6]](#footnote-6)

een styc lants gheleghen up tHoevelt[[7]](#footnote-7) ende ghalt int tgheele 10 lb. par.

comt daer af mijnen heeren van zijnen coepe 20 s. par. dewelke de

vors. Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Goesen De Scermere heeft vercocht Claeyse Den Scermere sijnen

broeder porseelen van eerven gheleghen int sterfhuus van Janne

Claeren ende ghalt in tgheele 8 lb. par. comt daer af mijnen heeren

van zijnen coepe 16 s.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Heyndric Boudens heeft vercocht her Janne Den Meyer een half

dachwant lants gheleghen up den Berch ende ghalt elke roe 7 s. par.

comt daer af mijns heeren coep 35 s. par. de welke de vors. Lodewijc

oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Jan Mys heeft vercocht Janne Den Cleerc een stic lants ghe-

leghen up de Werst ende ghalt int tgheele 8 lb. 8 s. par. comt daer

af mijns heeren van zijnen coepe 16 s. 6 d. par. de welke de vors.

Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

**Blz 4**

**folio 2 recto**

Item de wedewe Doermans heeft vercocht her Janne Den Meyere

een half dachwant lants gheleghen up den Berch ende ghalt elke

roe 7 s. par. comt mijne heere van zijne coepe 35 s. par. de

welke de vors. Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item de wedewe ende doer van meester Pyeter Boudijns hebben

vercocht Bernaert Roegiers bailliu van Oordeghem ende den

meyere van Haeltert 16 buender heelt wynnynghen[[8]](#footnote-8)gheleghen

inde prochie van Aeyghem achter de cappelle ende ghalt int

tgheele 80 pont gr. comt mijne heere van coepe over den

twyntchen pennync 48 lb. par. dewelke de vors. Lodewijc

oec ontfaen heeft als voeren.[[9]](#footnote-9)

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Jan Vander Loeven heeft vercocht Pietren Den Cleerc ende Janne Den

Cleerc ende den voechden van Pietren tSmeys kindren vele

porseele van erven gheleghen inde versche[[10]](#footnote-10) plecken waer af

dat den incoep gedroech van tghene dat onder mijnen heere

lach 10 lb. gr. comt mijne heere tecoepe/ 12 lb. par. de welke de

vors. Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur][[11]](#footnote-11)

Item Tscheys Creyte heeft vercocht Janne Vanden Moertgaete

48 roen lants gheleghen up den Merghele ende ghalt elke roe

6 s. 6 d. par. comt daer af mijne heere van coepe 31 s. par. dewelke

de vors. Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict bailif (sic) en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Joes De Backere heeft vercocht Bussen Den Soemer een half

dachwant lants gheleghen up de Hofstat[[12]](#footnote-12) ende ghalt int tgheele

14 lb. par. comt daer af mijnen heere van coepe 28 s. par. dewelke

de vors. Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict bailif (sic) en a fait paye a mon dict seigneur]

**Blz 5**

**folio 2 verso**

Item de selve Joes de Backer heeft vercocht Gillis Boegaerts[[13]](#footnote-13) een

half dachwant lants gheleghen up dErfgheeren[[14]](#footnote-14) velt ende ghalt elke

roe 5 s. 6 d. comt daer af mijnen heere van coepe 32 s. (doorstreept: par.) 6 d. par.

dewelke de vors. Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item YdetScraeven[[15]](#footnote-15) heeft vercocht Joerijs Den Backer 33 roen

lants gheleghen up den Dal ende ghalt elke roe 7 s. par. comt

daer af mijnen heere van coepe 22 s. par. dewelke de vors.

ontfangher oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Heyndric Boudyns heeft vercocht Janne Den Clerc een stukyn

mersch gheleghen ter Ouderbrughen[[16]](#footnote-16) ende ghalt int tgheele

12 lb. par. comt daer af mijnen heere coep 24 s. par. dewelke

de vors. Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Daem Meganc[[17]](#footnote-17) heeft vercocht Bouden Den Meyere een stic

lants gheleghen up den Wijngaert ende ghalt int tgheele

24 lb. par. comt daer af mijns heere coep 48 s. par. dewelke

de vors. Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Joes De Backer heeft vercocht Pietren Boegaert[[18]](#footnote-18) 25 ½ roen

lants gheleghen up Caeleys berch ende ghalt elke roe 4 s. par.

comt daer af mijns heere coep 10 s. par. dewelke de vors. Lodewijc

oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur][[19]](#footnote-19)

Item Symoen Van Vossevelde heeft vercocht Janne Van Raecoert

een styckijn meersch ende ghalt int tgheele 6 lb. par. comt daer

af mijns heere coep 12 s. par. dewelke de vors. Lodewijc oec

ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

**Blz 6**

**folio 3 recto**

Item Gheert Vander Scouvlyeghenheeft vercocht Aerent Van

Repeghem 57 roen weeden gheleghent ter Correrstychghelen[[20]](#footnote-20)

ende ghalt elke roe 12 s. par. comt daer af mijnen heere van synen

coepe 3 lb. 8 s. 6 d. dewelke de vors. Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Maertten De Stoep heeft vercocht Claeyse Vander Byest 4

stycken lants gheleghen de twee up Yvendaele ende dander

een stic up Rueleghem ende dander up den Berch groet

zijnde de 4 sticken een half buender 20 roen ende ghalt

elke roe 9 s. par. comt mijns heere coep9 lb. 8 s. par. de welke

de vors. Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item de selve Martten heeft vercocht Aerende Van Repeghem

56 roen weeden gheleghen ten Aelgheere[[21]](#footnote-21) ende ghalt elke roe

12 s. par. comt mijnen heere van coepe 3 lb. 7 s. de welke vors.

Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Pouwels De Scerre heeft vercocht Willem Vanden Borre

2 sticken lants gheleghen up de Heyde ende ghalt int tgheele

14 lb. 8 s. par. comt mijnen heere van coepe 28 s. par. de welke

de vors. Lodewijc oec onfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Antoenys Stoufmans[[22]](#footnote-22) heeft vercocht Steeven den Wytte

57 roen lants gheleghen inden Mussenbosch ende ghalt elke

roe 7 s. 6 d. par. comt mijns heere coep 42 s. par. de welke de vors.

Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

**Blz 7**

**folio 3 verso**

Item Aerent Van Repeghem heeft vercocht her Janne Den Meyer[[23]](#footnote-23)

een dachwant lants gheleghen up Yvendaele ende ghalt elke roe

9 s. par. comt mijns heeren coep 4 lb. 10 s. par. dewelke de vors.

Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Joes De Backere heeft vercocht Pietren Den Clerc 25 roen

lants gheleghen up dBouckens velt ende ghalt elke roe

12 s. par. comt mijns heeren coep 30 s. par. dewelke de vors.

Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Bouden Vanden Stoerme heeft vercocht Pyetren Boegaert[[24]](#footnote-24)

11 roen lants gheleghen up ‘t Rot ende ghalt elke roe 8 s.

comt daer af mijns heeren van coepe 8 s. 6 d. par. de welke

de vors. Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Coelaert Vanden Zijpe heeft vercocht Janne Mynnaert een

stic lants groet zijnde 80 roen ende ghalt elke roe 8[[25]](#footnote-25) s. par.

comt daer af mijns heeren coep 56 s. par. de welke de vors. Lodewijc

oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Gheert Vander Scouvlyeghen heeft vercocht Bouden Den

Meyer een dachwant ende een half lants gheleghen int dOevervelt[[26]](#footnote-26)

ende ghalt elke roe 5 s. par. comt daer af mijns heere coep 3 lb. 12 s. par.

dewelke de vors. Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Catelijne Tslanghen[[27]](#footnote-27) heeft vercocht Janne Walraevens

70 roen lants gheleghen up Dwijlvelt ende ghalt elke

roe 7 s. par. comt daer af mijns heere coep 49 s. par. de welke

de vors. Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item Jan De Scerre heeft vercocht Bouden Den Meyre 40 roen

lants gheleghen up dLanvelt ende ghalt elke roe 8 s. par.

comt daer af mijns heere coep 32 s. par. de welke de

vors. Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

**Blz 8**

**folio 4 recto**

Item Hannekijn Van Hasselt heeft ontfaen een leen daer de ghe-

sellenhede[[28]](#footnote-28) van Godfroet Vanden Bosche dochter van Janne Van

Hasselt hute verstorven es tesselve leen lighende inde prochye

van Hoebrechteghem tselve leen staende t’eenen voullen relyeve

van 10 lb. par. daer voeren ontfaen voer trecht van mijnen

heere 10 lb. par. de welke de vors. Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.[[29]](#footnote-29)

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

**Blz 9**

**folio 4 verso**

Andren ontfanc van hoofstoelen ghevallen

bynnen desen jaere inder manyeren volghende

Item inden eersten den hoefstoel die rustene was onder mij

comende van Pyetren Den Cnaepe (alias) de Voererre dat was eenen

vrouwen zwaerten keerlen ende dien heeft ghecocht Jan Claus

omme zijnder dochter omme 4 lb. 10 s. par. de welke de vors. Lodewijc

oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur][[30]](#footnote-30)

Den hoefstoel verscenen bijder doet van Gilles Van Lyns dat was

een coe die stont in ghescille omme dat zij vercocht was bynnen

zijnder syechte[[31]](#footnote-31) ende dat was onder maecht bij scepenen ende

ghecomposeert omme 6 lb. par. de welke de vors. Lodewijc oec onfaen

heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item den hoefstoel verscenen bij der doet van Janne Van Raecoert

dat was een quaet beddekijn ende es vercocht gheweest (doorstreept: Dae)

Daneele Vanden Daele ende ghalt 20 s. par. de welke de vors.

Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item den hoefstoel verscenen bij der doet van Catelynen Spyllekyns

Coertans[[32]](#footnote-32) wijf dat was een quaet bedde ende deselve

Coertan heevet verdynct omme 36 s. par. dewelke de vors.

Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item de hoefstoel verscenen bij der doet van Grielen[[33]](#footnote-33) tPoeters

dien was ghecompoeseert omme 40 s. par. ende mijnen heere heeft

daer af quyt ghescholden Tryssen haere dochter 20 s. par. comt

in betaelynghen noch 20 s. par. de welke de vors. Lodewijc

oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Den hoefstoel verscenen bij der doet van Willem Claus dat

was eenen mans keerele weert wesende ontrent 3 lb. 12 s. par.

ende dien heeft mijn heere quyt ghescholden omme den aerbeyt

ende moeyte dye de vors. Jan Claus ghedaen

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

**Blz 10**

**folio 5 recto**

hadde omme te helpene tghoet wech te voerene toete

Roubays ende daer bij hier nyet.[[34]](#footnote-34)

Item den hoefstoel verscenen bij der doet van Janne Den

Cleerc dat was een merrye ende die heeft de wedewe

ende doer verdynct omme 15 lb. 12 s. par.dewelke de vors.

Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Den hoefstoel verscenen bij der doet van Gillis Van Lijns

wijve, dat was een cleen coelkijn[[35]](#footnote-35) ende doerie die hebben

verdynct omme 7 lb. 4 s. par. dewelke de vors. Lodewijc

oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Den hoefstoel verscenen bij der doet van Katelijne Doerens

die men seyt Lompedeyne dat was eene keetele en dien

heeft ghecocht Pouwels Vanden Storme omme 30 s. par. de-

welke de vors. Lodewijc oec ontfaen heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur][[36]](#footnote-36)

Den hoefstoe(l) verscenen bij der doet van Pieters Van Hersele

dat was eenen vrouwen keerle wert wesende ontrent

30 s. par. ende dien heeft mijn vors. heere quyte ghescolden

om Gods wille ende der bij hier nyet.

[Mon dict seigneur la donne pour Dieu]

Den hoofstoel verscenen bij der doet van Lievens Van Hersele

wijve dat was een cleyn beddekijn ende de vors. Lieven hevet

verdynct omme 27 s. par. dewelke de vors. Lodewijc oec ontfaen

heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Den hoofstoel verscenen bijder doet van (doorstreept Lievens) Alysen dBraban-

ters dat was een cleen verken[[37]](#footnote-37) ende dat hebben de kynder

verdynct omme 30 s. par. dewelke de vors. Lodewijc oec ontfaen

heeft als voeren.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

**Blz 11**

**folio 5 verso**

Andren ontfanc van boeten bynnen

desen daeten van deser rekenynghen

Item inden eersten den jaercuer van Hersele ghehouden

den VIIIste dach van october anno LXXXII **(1482)[[38]](#footnote-38)**

Van byere[[39]](#footnote-39) te vercoepene sonder

wysch te stekene

Bouden De Meyere comt de boete van 20 s. par.

Van dobbelene bij nachte

Coelart Vanden Zijpe

Pouwels De Scerre

elc[[40]](#footnote-40) (doorstreept: 20 s. par.) 40 s. par.

Van rijbouden te herberghene bij nachte

Gheert Vanden Roesen

Griele Cremyncx

elc (doorstreept: 20 s. par.) 40 s. par.

Van ongaever pennewerden

te vercoepene van leere[[41]](#footnote-41)

Cornelijs van Hersele ende wasser omme ghewijst

inde boete van 3 lb. par. comt 3 lb. par.

**Blz. 12**

**folio 6 recto**

Item van dat scepenen meer bevonden hadden inden jaer-

cuer soe naemen sij een verste ende hebben ghehouden een

verste, een ander verste ende een derde verste ende hebbent

ghewijst ten hoefde ende met dyen poente ende met andren

poenten zijn sij ghetrocken te Ghent ende al aengaende

Joese Boudyn[[42]](#footnote-42)s ende es ghewijst metten hoeftvonesse

den heesch[[43]](#footnote-43) vanden bailliu van nyente[[44]](#footnote-44) ende nyet ontfanc-

kelijc sonder meer ende was tfeyt van dat faeme

ende naeme ghync van dat hij zijn wijf soe meshandelt

(doorstreept: d) hadde dat zij daer af quam van levene ter doet

ende dander was om de faeme ende naeme vanden

lyeder graen te stelene bij nachte ende omme dat

anders nyet ghetucht[[45]](#footnote-45) en was dan faeme ende van

nyet wel wetene soe was den heesch ghewijst

van nyente.[[46]](#footnote-46)

Item den XXste dach van aprul[[47]](#footnote-47) zoe was ghebannen Heyndric van

Rijecoert van dat hij nam queste[[48]](#footnote-48) jeghen Gillis Boudeins omme

doepset[[49]](#footnote-49) vander huerclocken[[50]](#footnote-50) soe dat hij ghesproeken heeft

scoffyeryke woerden segghende jae ghij sijt oec een vanden muet-

maekers[[51]](#footnote-51) die tvors. up steel ghedaen hebben welke woorde nyet

en behoeren ghecoerygiert te blyvene ende was de vors. Heyndric

daer omme ghebannen een jaer hute den herschepe van Hersele up zijn 1 oere.[[52]](#footnote-52)

Item den XVIIIste dach van meye zoe was ghebannen Jan Cleerman[[53]](#footnote-53)

uute den herschepe van Hersele 3 jaer lanc ende dat up zijn

een oere omme dies wille dat hij heeft ontfremt der

goeder mannen wijfs ende haerlyerder goet omme du(w)elke

vors. feyt hij heeft den ban als voeren (doorstreept: 2) 3 jar.

**Blz 13**

**folio 6 verso**

Item den XXen van meye LXXXIII **(1483)** zoe was ghebannen Joerye

Willans[[54]](#footnote-54) omme dat zij bedreghen[[55]](#footnote-55) was ten voullen bedraeghe

ende dat met lyeden ghenouch van dat se hadde ghehouden

quaede ende voulle[[56]](#footnote-56) herberghe[[57]](#footnote-57) ende dat daer af gheruchte quam

inde ghebuerte ende clachte waer omme de vors. Joeryne

was ghebannen een jaer hute den herschepe van Hersele

een jaer up haer een oere, ghecomposeert omme 1 sac evenen.

[Le dict baillif en a fait paye a mon dict seigneur]

Item ten selven daeghe soe was belast[[58]](#footnote-58) Merc De Keyser[[59]](#footnote-59) dat

hij hadde bij nachte ghesleghen[[60]](#footnote-60) up thuus van Joerynen

Wyllans ende maechte quaet voul gheruchte waer met

dat de ghebuere ende de goede lyede met verstoert waeren

waer omme dat de vors. Maerc ghebannen was een jaer huten

herschepe van Hersele up zijn een oere, ghecomposeert omme 1 sac evenen.

[Le dict baillif en a fait paye et compte a mon dict seigneur]

Item ten selven daeghe zoe was ghebannen Gille De Langhe[[61]](#footnote-61)

omme dat hij hadde ghesleghen bij nachte up thuus van Joerynen

Willans ende maechte quaet voul gheruchte daer bij dat

de ghebuere ende goede lieden met verstoert waeren waer

omme dat de vors. Gilles was ghebannen een jaer hute den

herschepe van Hersele up zijn oere, ghecomposeert omme 1 sac evenen.

[Le dict baillif en a fait paye et compter a mon dict seigneur]

Item den XVde dach van braeckmaent zoe bleeft ten heere waert

Lyeven Willans[[62]](#footnote-62) als van den banne van eenen jaere ende

dat omme dyes wille dat de vors. Lieven hadde ghemaecht

voul sassem[[63]](#footnote-63) gheruchte in zijn ghebuerte van welken faeyte

de vors. Lieven ghecompoeseert heeft jeghen den heere omme

1 ½ sac evenen.

[Le dict baillif en a fait paye et compter a mon dict seigneur]

**Blz 14**

**folio 7 recto**

Item den XIe dach van hoeymaent zoe was ghebannen Jan

De Scerrer[[64]](#footnote-64) (doorstreept : d) ende dat omme dat hij scaedelijc hadde gheweest

bij nach ende bij daeghe van zeeden[[65]](#footnote-65) en van coustumen daer

omme dat de vors. Jan ghebannen was een jaer hute den

herschepe van Hersele up zijn een oere, ghecomposeert 2 saccen evenen.

[Le dict baillif en a fait paye et compter a mon dict seigneur]

Item ten selven daeghe soe bleeft ten heere waert Heyndric

Boudyns[[66]](#footnote-66) als vanden banne van eenen jaere omme dat hij

was bedreghen[[67]](#footnote-67) van dat hij scaedelijk[[68]](#footnote-68) gheweest hadde met zijnen

beesten bij daeghe ende bij nachte van seden ende constumen daer

omme dat hij ghecomposeert heeft jeghen den heere omme

eenen sac eevenen.

[Le dict baillif en a fait paye et compter a mon dict seigneur]

Item ten selven daeghe soe was bedreghen Joes Boudyns[[69]](#footnote-69)

vanden selven faeyt maer scepenen en wylder nyet up

wijsen mets dat hij poeter van Ghent was.

Item den VIIe van hoeymaent LXXXIII **(1483)** soe was ghewijst

bij scepenen van Hersele een Gille Van Speeten[[70]](#footnote-70) dat men

leeden soude aent cruse[[71]](#footnote-71) voer de halle ende daer ontcleeden

ende leedene[[72]](#footnote-72) van daer omme Onser Vrouwen aen de Xkijn[[73]](#footnote-73)

ende altoes smijten met roeden ende brynghen weder omme

van daer ende leedene toeten Clompcuetele***[[74]](#footnote-74)*** tende vander

cousyeden[[75]](#footnote-75) ende van daer weder omme te brynghene ende te

leedene aende kerke buten vrijheden ende altoes smijten

met roeden ende daer te bannene den vors. Gillen huten

herschepe van Hersele 10 jaer ende dat van dieften[[76]](#footnote-76) up

zijn een oere therschep te rumene[[77]](#footnote-77) met sonneschijne.

**Blz 15**

**folio 7 verso**

Den XVIIIe van hoeymaent soe was ghebannen een

Magriete van Hersele[[78]](#footnote-78), Andries Doelyslaeghers wijf ende

datse Gillen Van Speeten belast[[79]](#footnote-79) hadde buten pynen[[80]](#footnote-80) ende

buten bande van ijsere[[81]](#footnote-81) dat sij hem ghesustyneert[[82]](#footnote-82) hadde

van eetene ende van dryncken wel wetene dat hijt

quaelijc beeyaecht hadde ende segghende als ghij iet

heebt soe brynghet mij ende bij dien zoe wasse ghebannen

een jaer huten herschepe van Hersele up haer een oere

ghecomposeert omme 2 sac evene.

[Le dict baillif en a fait paye et compter a mon dict seigneur]

Item ontfaen vanden banne van Heynen Lauerdeys[[83]](#footnote-83)

van dat hij ghebannen was ghelijc dat hier voerscreven

staet ter causen vanden woerden[[84]](#footnote-84) vander huerclocken. 6 lb. par.

 Somme vanden ontfanghe in ghelde

 comt 14 lb. par.

**Blz 16**

**folio 8 recto**

Hier naer volghet dutgheven ende betaelynghe

ghedaen bijden vors. baylliu in mendernessen van

zijnen ontfanghe inder maenyeren volghende

Item inden eersten betaelt den meyer[[85]](#footnote-85) van Hersele van (doorstreept: van)

vangghenesse gelde van Gillen Van Speeten ende van in

slaene en van hut slaene mets gaeder dat hyne[[86]](#footnote-86) langher

hylt dan zijn drie daeghe myts gaeders den ghescylle dat

wij hadden omme den hanman[[87]](#footnote-87) te doen haelene dat ic seyde

dat hijne haelen soude moeten naar der coustumen was ende

hij seyde daer jeghen de contraerie ende bij dien soe

wasser wel 12 daeghe van welken costen de vors. meyer

hem gedraecht inden wille van mijnen heere.

Item daer naer soe sat de vors. Gillen tonselyere[[88]](#footnote-88) wel

14 daeghe dewelke ic bevele inde graesye van mijnen

heere te ghevene dat hem ghelyeft 20 s.

Item betaelt voer mijn tercosten te Ghent omme te haelene

den hanman ten tween reysen met dat ickeme metten

eersten daeghe nye ghecryghen en conste van elken daeghe

8 s. par. comt 16 s. par.

Item betaelt voer scepenen montcosten mets den hanman

tsaevens als men de exsaemede[[89]](#footnote-89) metter nacht[[90]](#footnote-90) 48 s. par.

**Blz 17**

**folio 8 verso**

Item betaelt voer scepenen montcosten tsnoenens als

tfonnesse ghewijst was ende al voul commen[[91]](#footnote-91) 5 lb. par.

Item betaelt Janne Bijl[[92]](#footnote-92) die vorden vors. Gillen Van

Speeten dynde aen gaende zijnen lyve ghelijc dat ghe-

costumeert es te ghevene daer hij dynct van den lyve 20 s. par.

Item betaelt den hanman van Ghent voer de exsaeme

te doene vanden vors. Gille Van Speeten ende de meyre

die betaelden voert van zijnder justycyen te doene

naer dat vonnesse ghewijst was comt over mijn deel 3 lb. 6 s. par.[[93]](#footnote-93)

Item betaelt voer scepenen montcosten ten twen reysen

als dese vors. ballynghe ghebannen hebben gheweest 12 s. par.

Item noch betaelt voer scepenen montcosten den VIIIe

dach van october LXXXII **(1482)** als men den jaer cuer de

ghelijc dat ghecostumeert es van betaelene 3 lb. par.

 Somme 17 lb. 2 s.

Dese rekenynghe was ghehoert den VIe dach

van meye anno LXXXIIII **(1484)** present Martten Van Loesvelt,

den baylliu ende mijnen heere present

**Blz 18**

**folio 9 recto**

Ander hutgheven ende betaelynghe ghedaen

bijden vors. baylliu inde manyeren volghende

Item inden eersten betaelt van de verschen[[94]](#footnote-94) costen ghedaen

ghedaen (sic) gheweest ter causen vanden hoeffonnesse

van Joese Boudyns betaelt inde Lelye[[95]](#footnote-95) als scepenen de

lechttuere ende ghescryften vysenteerden ten tween

reysen dat zij daer omme vergadert waeren 16 s. par.

Item betaelt te Ghent aen scepenen vander cuere

voer haer recht vanden hoeftvonnesse ghelijc dat

ghecoustumeert es van ghevene 42 s. par.

Item betaelt voer scepenen van Hersele den eersten dach

tsaevens te Ghent 42 s. par.

Item betaelt den tweesten dach van scepenen mont-

costen tsnoenens ende tsaevens voer bede maeltijen 47 s. par.

Item betaelt up den derden dach tsmoerghent

te Ghent ten inbijte[[96]](#footnote-96) 20 s. par.

IIe  Somme 8 lb. 7 s.

 Somme vanden huutgevene 25 lb. 9 s.

 Ende den ontfanc draecht 14 lb. par.

 Aldus blijct dat duutghevene mer ghedraecht dan

 dan ontfanc 11 lb. 9 s.

 Ende den bailliu bleeft tachter van zijnder

 laester rekeninghe 44 lb. 13 s.

 Aldus blijct dat de vors. bailliu mer ontfaen heeft

 daen huutghegheven 33 lb. 4 s.

1. Lodewijc Cremminc [↑](#footnote-ref-1)
2. broer van Abraham Van Campen, geïdentificeerd door Gerrit Liessens [↑](#footnote-ref-2)
3. veldnaam niet bij Daelemans [↑](#footnote-ref-3)
4. tuin: <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=26577> [↑](#footnote-ref-4)
5. Martin Van Langmeersch [↑](#footnote-ref-5)
6. de vader van Jan Vande Zijpe [↑](#footnote-ref-6)
7. Hoetsvelt bij Daelemans? [↑](#footnote-ref-7)
8. halfwinning: cfr denombrement: in winning: nr 34: de helft van de opbrengst <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID49282&lemma=winninghe&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-8)
9. weduwe en de erfgenamen van Pieter Boudins -gestorven in 1451-1452, halfwinning-grond blijft blijkbaar in collectief familiebezit!- hebben aan de Bernaert Rogiers, is baljuw van Oordegem en meier van Haaltert, 16 bunder halfwinning verkocht, in Aaigem. De totale som was 80\*12= 960 lb par. Hier heeft de heer recht op slechts 5% wandelkoop of 48 lb. Het gaat over de rentegrond opgenomen in het denombrement anno 1474 op folio 5 v° [↑](#footnote-ref-9)
10. diverse [↑](#footnote-ref-10)
11. koopsom 10\*12= 120 lb. [↑](#footnote-ref-11)
12. is veldnaam op de Popp kaart, ook bij Dalemans: Hofstad [↑](#footnote-ref-12)
13. Gillis 2 Bogaert [↑](#footnote-ref-13)
14. dEengheren velt bij Daelemans [↑](#footnote-ref-14)
15. Yde, een vrouw, van de familie De Scraeve? [↑](#footnote-ref-15)
16. ook Ouder Brugghen bij Daelemans [↑](#footnote-ref-16)
17. Danneel Meganc [↑](#footnote-ref-17)
18. kan nog Pieter 1 Bogaert zijn, die sterft maar in 1483-1484 [↑](#footnote-ref-18)
19. Koopsom: 25,5\*4= 102\*10\*= 10,2 s. De baljuw laat de denieren vallen [↑](#footnote-ref-19)
20. geen enkele naam bij Daelemans komt in de buurt [↑](#footnote-ref-20)
21. geen enkele naam bij Daelemans komt in de buurt [↑](#footnote-ref-21)
22. Stuifmans [↑](#footnote-ref-22)
23. Jan 4 De Meyer [↑](#footnote-ref-23)
24. nog Pieter 1 den ouden?, sterft dit jaar [↑](#footnote-ref-24)
25. zou 7 moeten zijn volgens de som [↑](#footnote-ref-25)
26. dOvervelt bij Daelemans [↑](#footnote-ref-26)
27. Kathelijne van de familie De Langhe [↑](#footnote-ref-27)
28. *geselnede*: gezellin, echtgenote: <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=12849&article=ghesellenede&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-28)
29. de echtgenote van Godfried Van Den Bossche, was de jongste dochter van Jan Van Hasselt, is gestorven. Het leen gaat terug naar de familie Van Hasselt, bij Hannekin, de jonge Jan [↑](#footnote-ref-29)
30. al in vorige rekening, niet meer mee tellen (gebeurt wel bij Thoen?) [↑](#footnote-ref-30)
31. ziekte: de koe was verkocht tijdens zijn ziekte, de zaak kwam voor de schepenen en de erfgenamen hebben gecomposeerd : <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=51794> [↑](#footnote-ref-31)
32. Coertan: een voornaam? [↑](#footnote-ref-32)
33. Griele: een vrouwennaam, van Margaretha, van de familie Poot, heeft nog een dochter Tryssen (Beatrijs) [↑](#footnote-ref-33)
34. ook in het artikel van Daelemans [↑](#footnote-ref-34)
35. woord niet gevonden maar zal verkleinwoord zijn van koe [↑](#footnote-ref-35)
36. is de vrouw van Boudin Van Den Storme, zie strafrecht [↑](#footnote-ref-36)
37. varken: <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=61380> [↑](#footnote-ref-37)
38. zijn de hierna volgende misdrijven op de jaarkeur naar boven gebracht? [↑](#footnote-ref-38)
39. bier: <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008620&lemma=bier&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-39)
40. de boete voor het dobbelen per nacht: 20 s., voor de twee boosdoeners, ontvangt dus in totaal 40 s. [↑](#footnote-ref-40)
41. uit leder [↑](#footnote-ref-41)
42. Joos Boudens wordt er van verdacht zijn vrouw zo mishandeld te hebben dat ze er aan gestorven is. Dit werd verteld op de jaarkeure. De baljuw is naar Gent getrokken op hoofdvaart. Er was een tweede klacht dat hij graan gestolen had bij nacht. De klachten werden niet ontvankelijk verklaard omdat er van niets anders getuigd werd dan van geruchten. [↑](#footnote-ref-42)
43. eis: <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=16239&lemmodern=eis&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-43)
44. eis is afgewezen [↑](#footnote-ref-44)
45. niets anders dan het met geruchten ondersteund [↑](#footnote-ref-45)
46. niets, afgewezen

<http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=32529&lemma=nient&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-46)
47. april: <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID61252&citaatcompleet=aprul&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-47)
48. punt-kwestie: punt van geschil: ruzie gemaakt, <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M057063&lemma=queste&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-48)
49. de opzet : de verordering?

<http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=39646&lemmodern=opzet&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-49)
50. klok, in late middeleeuwen betekenis van uurwerk: <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=22026&article=huerclocke&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-50)
51. muetemaker: oproerkraaier: <https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=31147> [↑](#footnote-ref-51)
52. Heinderic van Rijckaert, noemt in folio 7 verso Hendrik Lauerdeys. Rijkaard hier als de voornaam van zijn vader.

Heinderic wordt verbannen omdat hij ruzie gemaakt heeft met Gillis Boudens over het opzetten van een uurklok (iets materieel? of eerder een regeling bijvoorbeeld van werktijden, gelet op de uitgesproken woorden?). Hij heeft schofferende woorden gezegd: “Ja gij zijt ook één van die oproerkraaiers die er voor gezorgd heeft dat het (de uurklok) er kwam (up steel gebracht)”. Die woorden kunnen niet onbestraft blijven en Hendrik wordt verbannen. [↑](#footnote-ref-52)
53. Jan Cleerman is met iemands vrouw en haar bezit gaan lopen en wordt voor 3 jaar verbannen (vrouw wordt hier op zelfde hoogte gebracht van haar bezit...). Zie doctoraat Myriam Carlier over overspel. [↑](#footnote-ref-53)
54. Joerie, een vrouw, wordt door voldoende getuigen beschuldigd van het feit dat ze een slechte herberg hield, dat daar rumoer over was in de geburen. Ze werd verbannen doch kon composeren voor een zak evenen. [↑](#footnote-ref-54)
55. bedragen: in rechte betrokken: <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=02567> [↑](#footnote-ref-55)
56. vuil: ook in zedelijk, maatschappelijk of godsdienstig opzicht slecht: <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083035> [↑](#footnote-ref-56)
57. herberg: plaats waar reizigers, vreemdelingen tijdelijk onderdak en voeding kunnen vinden: <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID18392&lemma=herberghe&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-57)
58. met een aanklacht bezwaren aanklagen: <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=03074&lemma=belasten&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-58)
59. Marc De Keyser is dezelfde dag ook in een rechtszaak betrokken. Hij was ’s nachts naar het huis van Joerie gegaan en had daar rumoer gemaakt. Hij werd ook verbannen en kon ook composeren. [↑](#footnote-ref-59)
60. slaan, ook zich begeven naar: <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID50213&article=ghesleghen&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-60)
61. Gilles De Langhe was ook naar het huis van Joerie gegaan, had rumoer gemaakt, werd ook verbannen, kon ook composeren. [↑](#footnote-ref-61)
62. de zaak bleef te heere: bleef aan het oordeel van de heer [↑](#footnote-ref-62)
63. van satsaem: ongemanierd: <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=48438> [↑](#footnote-ref-63)
64. Jan heeft onzedelijk gedrag getoond, zowel overdag als ‘s nachts [↑](#footnote-ref-64)
65. zeden: gewoonte, handelswijze , uitdrukking “van zeden en van coustume” <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M088022&article=zeeden&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-65)
66. Hendrik was in rechte betrokken omdat hij met zijn beesten schade aangericht heeft bij dag en nacht, en zoals dit gewoonlijk en van oudsher bepaald is, wordt hij verbannen, en heeft daarvoor gecomposeerd [↑](#footnote-ref-66)
67. bedregen: in rechte betrokken: <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=02567&lemma=bedragen&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-67)
68. schade veroorzaken: <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062176&lemmodern=schadelijk&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-68)
69. Joos Boudens: buitenpoorter, broer van Heinderic Boudens, ontspringt de dans [↑](#footnote-ref-69)
70. Gilles Van Speeten krijgt op de 7e juli heel wat te verduren. Hij wordt benoemd met “een Gille” alsof hij niet gekend is bij de baljuw. Misschien is hij een vreemdeling. Een medebewoner zou misschien minder smadelijk behandeld worden. Nadat hij aan de kapel van Onze Lieve Vrouw (op de Rijst?) gefolterd wordt, is hij naar de Clomcuetel gebracht, die ligt op het einde van de kasseiweg. Dan wordt hij teruggebracht tot de kerk en dan buiten de vrijheid gebracht. Dit terwijl hij met roeden bewerkt wordt. Hij wordt voor 10 jaar verbannen om reden van diefstal en moet de heerlijkheid verlaten voor de zon ondergaat. [↑](#footnote-ref-70)
71. kruis, werktuig voor strafoefening, of misschien een plaatsnaam voor de ruimte gelegen voor de hal

<http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=24127> [↑](#footnote-ref-71)
72. leiden: <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036759&lemma=leiden&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-72)
73. Kruisveldeken: een plaats : bij De Buysscher, bij Luc Van Durme: in 1710, achter de St Rochuskapel [↑](#footnote-ref-73)
74. veldnaam bij Daelemans: Clompkuetel of Cromkuetel [↑](#footnote-ref-74)
75. kasseien: einde van de kasseiweg <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=20899&lemmodern=kasseien&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-75)
76. diefstal: <https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=06530&lemma=diefte&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-76)
77. verlaten: <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID46123&article=rumen&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-77)
78. Margriet Van Herzele-de vrouw van Andries Doelyslaeghers- werd de 18e juli verbannen omdat ze Gilles, de man die in vorige handelingen het zwaar te verduren kreeg op de 7e juli, bezwaard had (zijn zaak nog slechter gemaakt). Ze had het toegegeven “buiten pijnen en bande van ijzeren”, dus buiten de ondervraging onder foltering, dat ze Gilles geholpen had van eten en drinken goed wetend dat hij slechte dingen gedaan had (gestolen). Ze had hem gezegd: “Als jij iets hebt, breng het mij”. Ze wou dus blijkbaar gestolen goed helen. Daarom werd ze verbannen maar kon composeren voor 2 zakken haver/graan. [↑](#footnote-ref-78)
79. belasten: bezwaren: <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M053612.re.1&lemma=pijnen&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-79)
80. buiten pijnen en buiten ijzeren:, bevestigd na pijniging <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M053612.re.1&lemma=pijnen&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-80)
81. band van ijzer: geketend met ijzer, heeft het bekend buiten de pijniging [↑](#footnote-ref-81)
82. van soutenir, ondersteunen

<http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A014593&lemma=sustenteeren&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-82)
83. noemt Hendrik Lauerdeys, de zoon van Racoert Lauerdeys [↑](#footnote-ref-83)
84. van de woorden die hij sprak, op folio 6 recto, al verbannen. Blijkbaar ging die vergezeld met een boete van 6 lb. par. [↑](#footnote-ref-84)
85. De meier, heet ook De Meyer. De baljuw heeft een geschil met hem over de kost van de gevangenschap van Gilles Van Speeten. De man zat langer dan drie dagen gevangen omdat de baljuw van mening was dat het de taak was van de meier om de beul te laten halen. De meier zei het tegendeel. Gilles zat wel 12 dagen gevangen. Voor de kosten zal de meier zich gedragen naar de wil van de heer [↑](#footnote-ref-85)
86. hij hem [↑](#footnote-ref-86)
87. hangman: gerechtelijke beambte wiens taak het is de ter dood veroordeelden te hangen en ook het scherpe onderzoek, ttz onder foltering, te doen <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M024096&lemma=hangman&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-87)
88. Gilles Van Speeten zat onder de ijzers wel 14 dagen. De baljuw rekent de heer 20 s. voor de kosten [↑](#footnote-ref-88)
89. examen: gerechterlijk onderzoek: <http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M016233&lemma=examen&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-89)
90. een nachtelijke ondervraging, zal misschien duurder geweest zijn dan overdag? is ongeveer 16 daglonen lager geschoolde arbeid in het dorp. [↑](#footnote-ref-90)
91. ende al volkomen: in een eindfase [↑](#footnote-ref-91)
92. Jan Bijl, de advocaat die Gilles verdedigde. Is de som die hij krijgt, gekoppeld aan de zwaarte van de straf. De man kreeg een lijfstraf en een verbanning [↑](#footnote-ref-92)
93. de kosten die de baljuw op hem moet nemen, na de kosten die de meier ten laste nam [↑](#footnote-ref-93)
94. diverse [↑](#footnote-ref-94)
95. De Lelie: naam van het etablissment [↑](#footnote-ref-95)
96. lichte maaltijd op welk moment van de dag ook, ook eerste ochtendmaal: quid cfr Gerrit Liessens zijn er voorbeelden van de processie van Mere waarbij na de ochtenddienst de pastoor en zijn medewerkers een *imbijt* nemen in de sacristie, dat is een meer copieuze maaltijd die ze -voor ze de volledige dag op stap gaan- nemen. Ook hier is de kostprijs in de herberg in Gent 7 daglonen, dus niet niks.

<http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M027230&lemma=inbijt&domein=0&conc=true> [↑](#footnote-ref-96)