De middeleeuwse heren en vrouwen van Sint-Maartensdijk

Bezitters van een hoge heerlijkheid, kasteel en adellijk hof (1354-1558)

Arie van Steensel

Halverwege de veertiende eeuw bestond het huidige Sint-Maartensdijk uit niet meer dan een aantal polders, gorzen en het gehucht Haastinge. Het eiland had niettemin agrarisch potentieel en was gunstig gelegen aan de doorvaarroutes tussen Holland, Brabant en Zeeland. Floris van Borssele († 1368) kon de economische betekenis van Sint-Maartensdijk naar waarde schatten. In 1354 kocht hij het ambacht Sint-Maartensdijk ter grootte van 1.600 gemeten (628 hectare) van graaf Willem V (1351-1358), die hem op 8 februari 1355 bevestigde in zijn rechten en bezittingen op het eiland. Twee jaar later verkreeg Floris voor zijn trouwe diensten van de graaf een belangrijk tolprivilege voor de inwoners van het dorp Haastinge. Sint-Maartensdijk zou het stamgoed worden van een machtige Zeeuwse adellijke familie.

In deze bijdrage wordt allereerst de geschiedenis van de middeleeuwse heren en vrouwen van Sint-Maartensdijk in het kort verhaald. Deze geschiedenis begon met Floris van Borssele in 1354 en eindigde met de dood van Anna van Egmond in 1558. Het accent ligt op de betekenis van Sint-Maartensdijk in de strategieën van de eigenaren om hun adellijke staat te vergroten en te waarborgen voor het nageslacht. Het goed verschafte niet alleen inkomsten, maar ook politieke rechten en sociale status – drie onmisbare elementen van de adellijke levenswijze. In het tweede deel wordt stilgestaan bij het leven van misschien wel de bekendste heer van Sint-Maartensdijk, namelijk Frank van Borssele († 1470), die korte tijd was getrouwd met gravin Jacoba van Beieren. Aan de hand van de mooie serie rekeningen van deze hoge edelman wordt enig inzicht gegeven in de betekenis van het leengoed binnen zijn uitgebreide goederencomplex en het dagelijks leven op het kasteel te Sint-Maartensdijk.

Het ontstaan van de hoge heerlijkheid Sint-Maartensdijk


De ontwikkeling van het land van Sint-Maartensdijk kwam in een stroomversnelling nadat het in handen was gekomen van Floris van Borssèle (afbeelding 1). Hij was een jongere zoon van de heer van Brigdamme, een machtig Zeeuws edelman. Floris was vanaf 1351 lid van de graafelijke raad. Hij werd als raadsheer een belangrijke steunpilaar en geldschiet van Willem V. In 1357 stond hij de graaf bij tijdens de vredesonderhandelingen in de Vlaams-Brabantse successieoorlog. Als dank hiervoor werd Floris voor het leven benoemd tot kastelein van Heusden in Holland. Een jaar later raakte de edelman echter in de problemen. Hij kwam in conflict met Middelburg en beleggerde de stad, waarbij een politieke tegenstander, de abt van Middelburg, omkwam. Toen Albrecht van Beieren, die als ruwaard de taken van zijn waanzinnig geworden broer Willem had overgenomen, de orde wilde herstellen, verschanste Floris van Borssèle zich op het slot te Heusden. De Zeeuwse edelman weigerde het graafelijk zegel dat hij bewaarde aan Albrecht af te staan. Na een belegging van de burcht verzoekende Floris zich op 25 januari 1359 met de ruwaard en trad hij weer in graafelijke dienst. Het kasteleinschap van Heusden kreeg hij niet meer terug. Wel was hij weer actief als raadsheer ten tijde van het ruwaardschap van hertog Albrecht van Beieren. Floris was in deze periode vooral betrokken bij het bestuur van Zeeland, want gedurende de afwezigheid van de landsheer in 1362 en 1365 werd hij tijdelijk aangesteld als stadhouder in het graafschap.

In 1368 overleed Floris van Borssèle zonder wettig nageslacht na te laten. Zijn leenbezit op Sint-Maartensdijk viel volgens het Zeeuwse leenerfrecht terug aan de graaf, die het op 19 november 1368 verkocht aan Floris' jongere broer Frank. Deze Frank van Borssèle († 1386) bouwde het bezit van zijn broer verder uit. In 1369 ontving hij bijvoorbeeld van de graaf het gors Stroijt bij Sint-Maartensdijk ter bedijking. Belangrijker was dat Frank in 1374 het slot, het dorp en zestien gemeten land te Sint-Maartensdijk opdroeg aan de graaf en het met de hoge heerlijkheid als onversterfelijk leen terugkreeg. De hoge heerlijkheid gaf de leenman autoriteit om een baljuwärcrecht aan te stellen en om zware (hals)misdrijven te berechten, daarom beschikte de heer over een gevangenis en een galg. Een hoge heerlijkheid verleende dan ook veel meer prestige dan een ambachtsheerlijkheid. In formele zin was Frank van Borssèle de eerste heer van Sint-Maartensdijk, een hoge heerlijkheid die vanaf dat moment integraal op de oudste zoon zou vererven. Bij ontstentenis van mannelijk nageslacht kon het goed bovendien overgaan op dochters of andere verwanten.

Frank van Borssèle was in 1369 gehuwd met Alienora van Zuilen, een erfdochter uit een aanzienlijk Stichts geslacht. Het huwelijk bracht drie kinderen voort: Floris, Dirk en Machteld. Floris († 1422) volgde zijn vader in 1368 op als heer van Sint-Maartensdijk, tevens verwierf hij na de dood van zijn broer Dirk in 1408 de heerlijkheid en het slot.
De middeleeuwse heren en vrouwen van Sint-Maartensdijk

1. De heren en vrouwen van Sint-Maartensdijk

Zuilen met Westbroek, die als het erfgoed van hun moeder in de familie waren gekomen. Voor Floris van Borssele was de heerlijkheid met het slot te Sint-Maartensdijk zijn stamgoed, maar hij wist zijn goederencomplex in en buiten Zeeland sterk uit te breiden via erfenissen, aankopen en bedijkingen. Bij zijn dood was hij in Zeeland tevens heer van het ambacht Scherpenisse, dat hij in 1407 als douarier schonk aan zijn echtgenote Oede van Boutersem († 1420), een dochter van de heer van Bergen op Zoom. Floris
van Borssele had verder veel ambachtsbezit op Walcheren en Noord-Beveland. Buiten Zeeland was hij heer van Ekeren en Ettenhoven in Brabant. De heerlijkheid Pendrecht bracht hem waarschijnlijk weinig op, omdat het dorp in 1373 was ondergelopen.\textsuperscript{11}

Het slagen van de strategieën van de heren van Sint-Maartensdijk om hun patrimonium te consolideren was afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste was een huwelij克 met een dame uit een aanzienlijk geslacht van belang. Zij kon nieuw bezit in de familie brengen, zeker wanneer zij een erfdochter was. Huwelijksbanden met aanzienlijke families bevestigden ook de status van een adellijk geslacht en versterkten de politieke connecties, vandaar dat de Van Borssele's hun partners buiten de Zeeuwse landgrenzen zochten. De edelen konden minder invloed uitoefenen op de verwikkeling van het nageslacht: geen kinderen bracht de continuïteit van het geslacht in gevaar, terwijl veel kinderen leidde tot versplintering van het familiebezit. Edeelen konden de risico's enigszins ondervangen door middel van testamentaire beschikkingen of een beroep op het naastingsrecht, mits zij daarvoor een grote som geld over hadden.\textsuperscript{12}

Een goede relatie met de vorst, die als leenheer beslist over de vererving of verkoop van vervallen leengoederen, was evenzeer essentieel. Frank van Borssele en zijn zoon Floris waren trouwe steunpilaren en geldschieters van hertog Albrecht van Beieren. Beide heren werden aangesteld als graafelijk rentmeester van Zeeland en vervulden verschillende baljuwschappen in Holland en Zeeland; daarnaast waren zij lid van de graafelijke raad. Ten tijde van de strijd (1390-1394) tussen Albrecht en zijn zoon Willem van Oostervant (\textdt{1417}) sloot de jonge Floris van Borssele zich aan bij het Kabeljauws kamp dat de hertog steunde.\textsuperscript{13} Hoewel hij deelnam aan het beleg van Gorinchem in 1402, lijkt Floris niet in bijzonder goede relatie gestaan te hebben met graaf Willem VI.\textsuperscript{14} Pas toen Jacoba van Beieren (\textdt{1436}) aan de macht kwam, trad de heer van Sint-Maartensdijk weer prominent naar voren in het graafelijke bestuur, met name vanwege zijn goede relaties met haar echtgenoot hertog Jan IV van Brabant en haar oom Jan van Beieren.

2. Het wapen van Floris van Borssele in het wapenboek van de Orde van Sint-Anthonis (1415-1416), met foutie van verwondering comme d'Ostrevant. Zijn zoon Frank van Borssele, graaf van Oostervant, was ook lid van de orde (Bibliothek Universität von Mons, Fonds Puissant, inv. nr. FP 11/132, fol. 22r).
In 1418 werd Floris van Borssele (afbeelding 2) door gravin Jacoba en haar echtgenoot Jan van Brabant benoemd tot ruwaard over Zeeland. Zij gaven hem ook het gehele land en de hoge heerlijkheid van Sint-Maartensdijk en het ambacht Scherpenisse als een onversterfelijk erfeen. Een jaar later werd de Zeeuwse edelman benoemd tot tresorier van Holland, een functie die hij tot 1420 uitoefende. Op 21 april 1420 werd te Sint-Maartensdijk een verdrag gesloten tussen Jan van Brabant en Jacoba's oom Jan van Beieren, die aanspraak maakte op de macht in Holland en Zeeland en ten strijde was getrokken tegen zijn nicht. De graafschen werden zonder medeweten van Jacoba door de in geldnood verkerende Jan van Brabant verpacht aan Jan van Beieren voor een periode van twaalf jaar.\(^{15}\)

Ondanks zijn bestuurlijke functies verbleef Floris van Borssele regelmatig op zijn kastelen. In het jaar dat hij tresorier was, werden de grafelijke rekeningen zesmaal te Sint-Maartensdijk en viermaal te Zuilen afgesloten. Belangrijke politieke gebeurtenissen vonden er daarna niet meer plaats op Sint-Maartensdijk; alleen op 2 april 1426 werd er nog een dagvaart van Zeeuwse edelen en steden gehouden over de beveiliging van de wateren. Op dat moment was Floris' zoon Frank hem al opgevolgd als heer van Sint-Maartensdijk. Frank was kort daarvoor – op 21 maart – samen met zijn bloedverwant, Hendrik van Borssele, heer van Veere, door de Bourgondische hertog en ruwaard Filips de Goede (1425-1467) benoemd tot kapitein over Zeeland.\(^{16}\)

**Sint-Maartensdijk in wisselende handen**

Frank van Borssele (ca. 1396-1470) (afbeelding 3) trad op jonge leeftijd in de voetsporen van zijn vader. In 1420 werd hij tot ridder geslagen en Jan van Brabant benoemde hem tot baljuw, rentmeester en dijkgraaf van Tholen en Schakerloo. De carrière van de Zeeuw nam een grote vlucht, hetgeen hem internationaal tot een edelman van hoog aanzien maakte en zelfs prinselijke waardigheid opleverde. Op één punt overtrof Frank zijn vader niet, namelijk het verwekken van weinig mannelijk nageslacht. Frank van Borssele huwde slechts eenmaal, zij het met een vorstin. In april 1434 trouwde hij te Sint-Maartensdijk met gravin Jacoba van Beieren. Het huwelijk bleef kinderloos.\(^{17}\)

Frank van Borssele is curieus genoeg niet meer hertrouwd en regelde lang voor zijn dood de vererving van zijn goederenbezit. Aan zijn bastaardzoon Floris (ca. 1445-1505), die hij verwekt had bij Margaretha van Herzele, een dochter van de heer van Lilaer, vermaakte hij in 1459 de hoge heerlijkheid en stad Kortgene op Noord-Beveland met toestemming van de landsheer. Dit bezit had hij in 1431 van Jacoba van Beieren gekocht, na de dood van Filips van Borssele, heer van Kortgene.\(^{18}\) In 1453 kreeg Frank voor een hoog bedrag van 4.500 klinkaards (van 30 groten) toestemming van Filips de Goede om te beschikken over de hoge heerlijkheid Borssele, die hij eveneens van Jacoba had verworven. Borssele en de hoge heerlijkheid Hoogstraten, gekocht van zijn oom Jan van Guijk in 1429, liet Frank van Borssele na aan zijn achterneef Jasper van Culemborg.\(^{19}\) Het stamgoed Sint-Maartensdijk met het ambacht Scherpenisse en Franks verdere Stichtse en Brabantse leenbezittingen vererfden op zijn zus, jonkvrouw Alienora van Borssele († 1485).\(^{20}\)

Alienora van Borssele nam als vrouw van Sint-Maartensdijk een belangrijke beslissing door het dorp stadsrechten te schenken. Sint-Maartensdijk was in de loop van de
De middeleeuwse heren en vrouwen van Sint-Maartensdijk

3. Frank van Borssele († 1470), afgebeeld als ridder van de Orde van het Gulden Vlies; Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, KB, 76 E 10, fol. 59v.
vijftiende eeuw demografisch en economisch uitgegroeid tot een bescheiden stedelijke nederzetting, afgescheiden van het omliggende platteland door een gracht en toegankelijk via een drietal poorten. In een speciale bede van 1493 werd de stad evenals Korgene en Brouwershaven aangeslagen voor een tiende deel (151 Andriessgulden) van het totale bedrag dat de Zeeuwse steden moesten opbrengen; het stadsbestuur weigerde als heerlijke stad deze belasting te betalen. Sint-Maartensdijk had geen zitting in de Staten van Zeeland.21 In 1518 vaardigde de toenmalige heer van Sint-Maartensdijk, Floris van Egmond, een keur uit voor de stad en het land van Sint-Maartensdijk die bewaard is gebleven. Uit de bepalingen die het stedelijk leven reguleerden, blijkt dat Sint-Maartensdijk aan het begin van de zestiende eeuw een kleine havenstad was, waarvan de nog geen 1.000 inwoners voornamelijk actief waren in de scheepvaart, handel, visserij en huisnijverheid.22

Floris van Egmond († 1539), graaf van Buren, was de achterkleinzoon van Alienora van Borsselle. Zij was achtereenvolgens gehuwd geweest met Jan van Buren en Gerrit van Nijenrode en overleefde haar dochter Elisabeth van Buren en kleindochter Aleid van Culemborg. Alienora droeg voor haar dood de heerlijkheid Sint-Maartensdijk over aan haar achterkleinzoon. Dit tot ongenoegen van haar kleinzoon Jasper van Culemborg, die als naaste erfgenaam de vererving tevergeefs betwiste bij de Grote Raad te Meckelen. Sint-Maartensdijk bleef drie generaties in het bezit van de familie Van Egmond, want Maximiliaan van Egmond († 1548) volgde zijn vader Floris op en liet het leengoed na aan zijn enige dochter Anna van Egmond († 1558). Anna was de eerste vrouw van Willem van Oranje en na haar dood vererfden haar Zeeuwse goederen op hun zoon prins Filips Willem.24 De stad en heerlijkheid Sint-Maartensdijk is in het bezit van de familie Van Oranje gebleven. Vandaar dat de huidige Nederlandse koningin de titel vrouwe van Sint-Maartensdijk nog steeds voert.

De familie Van Egmond was een Hollands-Gelders adellijk geslacht van hoog aanzien en grote rijkdom. Floris van Egmond was een neef van de graaf van Egmond. Zelf was hij graaf van Buren en Leerdam, heer van IJsselstein, en hij verkreeg in Zeeland naast Sint-Maartensdijk ook de stad en heerlijkheid Korgene als erfgenaam van Frank van Borsselle († 1521). Deze Frank was vernoemd naar zijn bekende grootvader Frank van Borsselle. Hij huwde met Catharina, een dochter van graaf Jan van Egmond en een nicht van Floris van Egmond.25 De familierelaties waren zeer nauw onder de hoge edelen. Het huwelijk van Floris van Egmond was gericht op het vergroten van zijn sociaal-poli-

tieke netwerken aan het vorstelijke hof, want hij trouwde met Margaretha van Glimes-Bergen, een dochter van de heer van Zevenbergen. Hun zoon Maximiliaan trad in de echt met Françoise van Lannoy († 1562) uit een Henegouwse geslacht van hoge komaf. Floris en zijn zoon Maximiliaan onderhielden zeer goede relaties met de Habsburgse landsheren. Floris verbleef veelvuldig aan het vorstelijke hof als raadsheer-kamerheer en werd in 1531 benoemd tot lid van de Raad van State. Tevens oefende hij verschillende bestuurlijke-militaire ambten uit, zoals het stadhouderschap van Gelre en Zutphen (1507-1511) en van Friesland (1515-1518). Floris van Egmond stond sinds 1507 aan het hoofd van een ordonnantiebende – een compagnie bestaande uit ongeveer 50 zwaar-
bewapende ruiters en 100 lichtbewapende schutters – en hij werd in 1522 en 1536 aangesteld als kapitein-generaal van de Nederlanden. Floris’ zoon Maximiliaan trad in de voetsporen van zijn vader als loyale dienaar van keizer Karel V; hij werd in 1540
De middeleeuwse heren en vrouwen van Sint-Maartensdijk

benoemd tot stadhouders van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Tevens was hij vanaf dat jaar lid van de Raad van State en trad hij verschillende keren op als legerraanvoerder. Zowel vader Floris (Middelburg, 1505) als zoon Maximiliaan (Doornik, 1531) werden gekozen tot lid van de prestigieuze Orde van het Gulden Vlies.

In de zestiende eeuw was de band tussen de heren van Sint-Maartensdijk en hun onderdanen in de stad en het land van Sint-Maartensdijk minder persoonlijk. Sint-Maartensdijk maakte geen deel uit van de stamgoederen van het geslacht Van Egmond en de heren vestigden zich niet in Zeeland. Het bestuur van de stad en heerlijkheid lieten zij over aan een rentmeester, een baljuw en het gerecht; zij lieten zichzelf ook vertegenwoordigen door een gemachtigde in de Staten van Zeeland. De Van Borsseles daarentegen waren op het slot te Sint-Maartensdijk woonachtig geweest en mengden zich direct in het bestuur van hun heerlijkheid.

De betrokkenheid en identificatie van de familie Van Borssele met het land van Sint-Maartensdijk blijken uit het feit dat Floris van Borssele in 1411 een regulierendkooster stichtte in zijn heerlijkheid. Floris en zijn echtgenote Oede van Bergen werden in de kerk te Sint-Maartensdijk begraven en hun beschadigde grafombe is nog te bezichtigen. Hij had in 1419, kort voor zijn dood, een vicarie gesticht in de kerk; zijn dochter Alienora deed hetzelfde in 1482. Frank van Borssele had intussen de parochiekerk laten verheffen tot kapittelkerk met een deken en tien kanunniken in 1428-1429. De grafkeuze van Jacoba van Beieren viel volgens haar testament eveneens op Sint-Maartensdijk, maar zij werd na haar dood bijgezet in de hofkapel te Den Haag. Het lichaam van haar vierde echtgenoot Frank van Borssele werd wel in Sint-Maartensdijk begraven. De deken en kanunniken te Sint-Maartensdijk lazen dagelijks meerdere zielmissen ter memorie van Jacoba en Frank. De begraafplaats van de edelen was nauw verbonden aan de ligging van het stamgoed, want de zestiende-eeuwse heren van Sint-Maartensdijk lieten zich begraven in de grafkelder van de familie Van Egmond in de Sint-Lambertuskerk te Buren.

De bestuurlijke carrière van Frank van Borssele († 1470)

Voor de jonge Frank van Borssele lag in 1420 een mooie bestuurlijke carrière in het verschiet, dankzij de machtspositie en rijksdom van zijn vader. Toch waren zijn vooruitzichten niet uitzonderlijk, want zijn (verre) achterneven Hendrik van Borssele († 1474), heer van Veere, Jacob van Borssele († 1426), heer van Bridgdamme, Floris († 1447) en Boudewijn van Borssele († 1438), heer van Souburg, en Filips van Borssele († 1431), heer van Kortgene, namen op dat moment vergelijkbare posities in. De Van Borsseles hadden een zeer dominante machtspositie opgebouwd in Zeeland en oefenden generaties lang politieke invloed uit op het beleid van de graven van Holland en Zeeland. Ze behoorden sinds het midden van de veertiende eeuw tot het Kabeljauwse kamp in de Hollands-Zeeuwse politieke verhoudingen.

Vanwege hun rijkdom konden de Van Borsseles optreden als gelschieters van de graaf en belangrijke financiële ambten verwerven. Floris van Borssele leende grote sommen geld aan Jan van Brabant; in 1420 waren de hertog en zijn echtgenote Jacoba de Zeeuwse edelman 1.280 pond van 240 groten schuldig. Vanwege deze geërfde schuldvorde-
ring en geholpen door zijn partijkeuze tegen Jacoba van Beieren in haar strijd tegen haar oom Jan van Beieren, trad Frank van Borssele snel toe tot de top van het graafelijke bestuur. Van 1421 tot 1423 was Frank één van de tresoriërs van Jan van Beieren en tevens één van zijn raadsheren van 1421 tot 1425. Na de dood van Jan van Beieren stelde Jan van Brabant de Bourgondische hertog Filips de Goede aan als ruwaard over Holland en Zeeland. Filips was een neef van gravin Jacoba en maakte ook aanspraak op de graafschappen. Jacoba verzette zich tevergeefs tegen deze gang van zaken, omdat zij niet langer gehuwd was met Jan van Brabant. Na de dood van Jan in 1427 weigerde het merendeel van de onderdanen haar echter te erkennen als vorstin. Noodgedwongen sloot Jacoba in 1428 de Zoen van Delft; ze werd erkend als gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland, maar moest Filips de Goede accepteren als regent en erfgenaam.

Frank van Borssele was door Jan van Brabant in 1425 aangesteld als ruwaard van Zeeland; daarnaast beheerde hij het land van Voorne, het weduwegoed van Elisabeth van Görlich, de weduwe van Jan van Beieren. Ook aan Filips de Goede, die aanvankelijk nog niet zeker was van de verwerving van Holland en Zeeland, verleende de heer van Sint-Maartensdijk militaire en financiële steun. Op 21 maart 1426 werden Frank en Hendrik van Borssele aangesteld tot kapiteins van Zeeland. Dit was na de slag van Brouwershaven (13 januari 1426), waar Filips de Goede de troepen van Jacoba van Beieren had verslagen en Frank van Borssele heldhaftig had opgetreden volgens de overlevering. Na de Zoen van Delft zocht Filips de Goede enige tijd naar een geschikte bestuursvorm voor Holland en Zeeland. Op 25 oktober 1430 gaf hij de graafschappen voor een periode van acht jaar in pand aan Filips, Frank en Floris van Borssele; zij betaalden hiervoor een som van 15.000 Hollandse schellen. De drie gouverneurs kregen bijna alle rechtsmacht in Holland en Zeeland en de belastinginkomsten uit deze landen in handen. De keuze voor deze constructie kwam waarschijnlijk voort uit het feit dat Filips de Goede zijn handen vrij wilde hebben om Brabant onder zijn gezag te brengen.

Frank van Borssele onttoppe zich als kopman van het drietal, van wie de heer van Kortgene op 13 juli 1431 overleed. Op dat moment was Filips de Goede al niet meer tevreden over de regeling die hij getroffen had met de gouverneurs. Er waren namelijk klachten binnengekomen over het functioneren van het Zeeuwsche heerschap. Ten eerste waren de gouverneurs niet in staat hun financiële verplichtingen na te komen aan de hertog, terwijl zijn financiële ambtenaren aan hem rapporteerden dat de inkomsten uit de graafschappen veel hoger lagen dan de heren deden voorkomen. Daarnaast gebruikten de Zeeuwen hun goede relatie met Jacoba van Beieren om hun machtspositie te versterken in de steden door met haar goedkeuring onder meer bestuursambten te verkopen. In juni 1432 werd de verbinding daarom opgeheven. Vanaf dat moment waren Frank en Floris van Borssele verplicht om rekenschap af te leggen voor hun gouverneurschap aan de landsheer.

Frank van Borssele kende Jacoba van Beieren sinds zijn jeugd, want zij reikte hem in 1415 een prijs uit tijdens een steekspel aan het hof te Den Haag. In de jaren na de dood van haar vader ontpopte Frank zich echter als haar tegenstander en een loyaal volgeling van Jan van Beieren en Filips de Goede. Na de Zoen van Delft was Jacoba van Beieren voortdurend in geldnood, omdat haar uitkering dikwijls niet werd uitbetaald. Waarschijnlijk maakte de kapitaalkrachtige Frank van Borssele gebruik van deze
situatie door de armlastige Jacoba financieel te steunen, zodat hij op deze wijze zijn eigen machtspositie en inkomsten kon versterken. Als gouverneur werd hij bovendien verantwoordelijk voor het uitkeren van de toelage aan Jacoba. De samenwerking was in deze periode in beider voordeel. De eeuwenoude idee dat deze goede verstandhouding in 1432 uitmondde in een geheim huwelijk tussen Frank van Borssele en Jacoba van Beieren als complot tegen de Bourgondische hertog heeft Janse echter recentelijk ontkracht.39

In november 1432 kwam er wel abrupt een tijdelijk einde aan de bestuurlijke carrière van de heer van Sint-Maartensdijk. Op 1 november werden de gouverneurs ontslagen en zes dagen later confisceerde Filips de Goede de goederen van Elisabeth van Görlitz die door Frank van Borssele werden beheerd. Opmerkelijk genoeg werd Frank kort voor 20 november op last van de hertog gevangengezet te Rupelmonde. De gevangenneming was niet het gevolg van de ontdekking van een geheim huwelijk en waarschijnlijk ook niet van een conspiratie van Zeeuwse edelen tegen het Bourgondische gezag.40 De maatregelen van Filips de Goede vloeiden voort uit zijn voornemen om zijn gezag in Holland en Zeeland weer te laten gelden door een bestuurlijk-financiële reorganisatie. Daarnaast wilde hij Elisabeth van Görlitz, die ook hertogin van Luxemburg was, onder druk zetten in hun conflict over schulden en bezittingen.41

Frank van Borssele kan niet als verrader of opstandeling worden gekarakteriseerd. Wel was hij in het nastreven van zijn eigenbelang niet helemaal loyaal aan de hertog, waardoor Filips de Goede hem onder druk zette. Om zijn gezag te laten in Zeeland gelden, sprak de hertog van 17 maart tot 3 april 1433 ook recht in de hoge vierschaar. Veel aanzienlijke Zeeuwse edelen werden door hem veroordeeld voor uiteenlopende vergrijpen; zij hadden vijftien jaar vrijwel ongehinderd door enig hoger gezag hun gang kunnen gaan.42 Ook Hendrik van Borssele, heer van Veere, werd gestraft voor machtsmisbruik in Zeeland. Op 26 april ontving hij vanwege zijn trouwe diensten echter een genadebrief van de hertog. Frank van Borssele werd rond deze tijd ook vrijgelaten. Hij verzoende zich met de hertog, die hem weer tot raadslied benoemde.43

Op 12 april 1433 droeg Jacoba al haar rechten over Henegouwen, Holland en Zeeland over aan Filips de Goede en werden de landen definitief ingelijfd in het Bourgondische landencomplex. Zij deed dit niet om Frank van Borssele vrij te krijgen, maar omdat een strijd tegen Filips de Goede niet langer zinvol was. Jacoba kreeg in ruil een uitgebreid weduwegoed, waaronder de heerlijkheid Voorne, de Zeeuwse eilanden Zuid-Beveland, Tholen, Schakerloo en Poortvliet, en de tol te Yersekeroord. Jacoba kreeg ook toestemming van Filips de Goede om te huwen met wie zij wilde, mits hij geen vijand van de hertog was. Vanaf november 1433 werd er onderhandeld over een huwelijk met Frank van Borssele, dat kort na 15 april 1434 te Sint-Maartensdijk werd gesloten.44 Voor Frank van Borssele was het huwelijk een geslaagde zet, want zijn bruid was ondanks haar machtsloosheid nog steeds van vorstelijke bloede. Het leverde hem voor het leven ook de titel ‘graaf van Oostervant’ op. Frank ontving een bescheiden toelage uit de inkomsten van het in Henegouwen gelegen kleine graafschap; daarnaast genoot hij tot Jacoba’s dood in 1456 inkomsten uit haar uitgebreide goederencomplex.45 Zijn relatie met de landsheer was in 1433 hersteld, toen hij weer als raadsheer werd aangesteld tegen een jaarwedde van 300 schilden. Tot 1445 nam Frank als onbezoldigd
raadsheer deel aan de zittingen van de Raad van Holland en Zeeland. In 1434 volgde de aanstelling tot houtvester van de Haarlemmerhout en bewaarder van de duinen en wildernis van Noord-Holland en in 1445 tot kastelein van Teylingen; deze functies oefende Frank tot zijn dood uit. Ook op militair vlak was Frank van Borssele actief, want op 16 juni 1436 werden hij en Hendrik van Borssele weer benoemd tot kapiteins van Zeeland om het graafschap te beschermen tegen een dreigende Engelse inval.65

Het conflict tussen Filips de Goede en Frank van Borssele was niet zo ernstig van aard dat de edelman niet meer actief kon zijn in vorstelijke dienst. Tijdens het kapittel van de Orde van het Gulden Vlies op 12 december 1445 te Gent werd Frank samen met Hendrik van Borssele gekozen tot lid van deze prestigieuze ridderorde.67 De verkiezing bevestigde het aanzien en de politieke invloed die deze edelen in Holland en Zeeland hadden en de noodzaak van hun steun voor de Bourgondische landsheer; zij moesten als Vliesridders persoonlijke trouw beloven aan de vorst. In vergelijking tot Hendrik van Borssele, die zijn carrière in vorstelijke dienst na 1433 voortzette, is het opmerkelijk dat Frank van Borssele geen belangrijke vorstelijke ambten meer vervulde. Het is onwaarschijnlijk dat Filips de Goede hem doelbewust uitsloot van de formele macht, want Frank bleef tot zijn dood een politiek zwaargewicht. Frank van Borssele onderhield informele banden met hovelingen en hoge Bourgondische ambtenaren, die hij funderde met giften of een jaargeld betaalde. In Holland en Zeeland trad hij op als patroon van vele vorstelijke ambtenaren. Zijn eigen ambtenaren Gillis van Wissenkerke, Jan Ruychrok en Pieter van Beoostenzweeene waren bijvoorbeeld ook actief als vorstelijke ambtenaren in de gewestelijke bestuursinstellingen; zij konden uit hoofde van hun ambt of via hun contacten de belangen van Frank behartigen. De contacten met zijn cliënten onderhield hij door beleningen, ambtsbenoemingen, leningen en wederzijdse giften.68 De sterke machtspositie van Frank van Borssele blijkt ten laatste uit het feit dat hij altijd werd geconvoceerd voor de dagvaarten van de edelen en steden van Holland en Zeeland. Zijn invloed was zo groot dat hij regelmatig voorafgaand aan de vergaderingen werd geraadpleegd door de graafelijke ambtenaren.69 Tot zijn dood werden er dikwijls dagvaarten belegd in de stad Brielle, waar Frank in de nadagen van zijn leven vrijwel altijd verbleef.

Het hof van Frank van Borssele te Sint-Maartensdijk


Afgezien van de kastelen in zijn heerlijkheden, bezat Frank van Borssele huizen in Den Haag, Haarlem en Middelburg. Vanaf 1445 kon hij als kastelein tevens beschikken over
het slot Teylingen.\footnote{33} Met zijn gevolg – zijn huisgesinde – trok de Zeeuwse edelman van plaats naar plaats, hoewel hij doorgaans op zijn hof te Brielle verblied. Dit betekende dat Frank van Borssele niet zo vaak op zijn kasteel te Sint-Maartensdijk was. Uit de rekeningen van zijn rentmeester-generaal blijkt dat hij van 24 november 1437 tot 24 november 1438 te Sint-Maartensdijk verbleef. Twee jaar later was hij slechts zes weken in Zeeland, tussen ongeveer 29 april en 14 juni 1440.\footnote{34} Over de jaren 1441 tot 1452 ontbraken de rekeningen van de rentmeester-generaal. In 1455 verbleef de graaf van Oostervant voor het laatst voor langere tijd op zijn slot te Sint-Maartensdijk, van ongeveer 25 mei tot 29 juli. In de laatste vijftien jaar van zijn leven was Frank vrijwel altijd in Brielle te vinden, mogelijk stond zijn slechte gezondheid het reizen niet meer toe.\footnote{35}

Sint-Maartensdijk was, nadat Frank van Borssele de heerlijkheid Voorne had verworven en Brielle tot zijn primaire woonplaats maakte, niet langer het centrum van zijn hof (afbeelding 4). Welke functies behielden het land en slot van Sint-Maartensdijk? Ten eerste een economische, want het land van Sint-Maartensdijk was een belangrijke inkomstenbron voor zijn heer. In onderstaande tabel 5 staan de domeininkomsten van
5. De inkomsten van Frank van Borssele.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1437-1438</th>
<th>1453-1454</th>
<th>1467-1468</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Voornem Overmaas</td>
<td>2265</td>
<td>1330</td>
<td>1734</td>
</tr>
<tr>
<td>Sint-Maartensdijk, Scherpenisse, Poortvliet en Schachtpond</td>
<td>395</td>
<td>490</td>
<td>387</td>
</tr>
<tr>
<td>Walcherse goederen</td>
<td>121</td>
<td>51</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>Welle</td>
<td>116</td>
<td>68</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>Kortgene</td>
<td>41</td>
<td>69</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>Enameles</td>
<td>23</td>
<td>15</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Oudenhorn en Pendrecht</td>
<td>33</td>
<td>86</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>Ekeren</td>
<td>5</td>
<td>48</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>Evere</td>
<td>29</td>
<td>26</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuiilen</td>
<td>30</td>
<td>54</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>Borssele</td>
<td></td>
<td>338</td>
<td>341</td>
</tr>
<tr>
<td>Hoogstraten</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>'s-Gravenpolder</td>
<td></td>
<td></td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>Overig</td>
<td>99</td>
<td>72</td>
<td>363</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totaal</strong></td>
<td><strong>3157</strong></td>
<td><strong>2647</strong></td>
<td><strong>3292</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Frank van Borssele uit zijn bezittingen volgens de rekeningen van zijn rentmeester-generaal. De omvangrijke heerlijkheid Voornem met de steden Brielle en Goedereede was economisch gezien zonder meer het belangrijkste bezit van Frank van Borssele. Over deze vrije heerlijkheid hoeft hij ook geen schot te betalen aan de graaf. Een significant deel van de overige inkomsten was afkomstig uit Sint-Maartensdijk, Scherpenisse en Poortvliet: 12,5% van de totale inkomsten in 1437-1438, 18,5% in 1453-1454 en 11,8% in 1467-1468. De ontvangsten uit een aantal heerlijkheden en ambachten waren relatief laag, al betreft het wel netto-inkomsten die de lokale rentmeesters afdroegen aan Franks rentmeester-generaal.

De inkomsten uit Sint-Maartensdijk, Scherpenisse, Poortvliet en Schachtpond waren afkomstig uit landpachten, accijnzen, heerlijke rechten zoals het moelenrecht of veerrecht, gorzen, tienden en het schot. Uit een opgave van Alienora van Borssele uit 1474 blijkt dat ze bruto jaarlijks 189 ponden van 240 groten uit deze goederen ontving. Rond het kasteel van Sint-Maartensdijk lagen een boomgaard en 50 gemeten land die 15,5 pond per jaar opbrachten; daarnaast had ze 334 gemeten land geërfd van haar broer die haar 50 pond aan inkomsten opleverden.54 De heren van Sint-Maartensdijk waren belangrijke grondbezitters op het eiland, maar zij genoten er geen voordeel uit de heffing van de grafelijke grondbelasting (het schot) zoals de heren op de andere Zeeuwse eilanden. Van de totale inkomsten uit de vrije heerlijkheid Borssele in het rekenjaar 1467-1468 was bijvoorbeeld 60% afkomstig uit het schot dat Frank van Borssele namens de graaf hief maar zelf mocht houden.55

Sint-Maartensdijk onderscheidde zich van de overige goederen van Frank van Borssele, omdat het evenals Voornem een volledige hofhouding had. Het hof te Sint-Maartensdijk bleef een regelmatig verblijfplaats voor de graaf van Oostervant en het vervulde een belangrijke rol in de voedselvoorziening van Franks hofhouding. Agrarische producten uit de Zeeuwse goederen werden in Sint-Maartensdijk opgeslagen, evenals (luxe)goe-
deren (graan, wijn, specerijen en slachttvee) die op de markten van Bergen op Zoom, Brugge en Antwerpen werden gekocht. Vaak werden deze goederen later doorgevoerd naar Brielle, Den Haag of Haarlem, al naar gelang waar Franks hof verbleef. Voor het vervoer werden dikkwĳls wagens en schepen gehuurd, maar Frank had zelf ook een aantal kleine en grote schepen in bezit voor de bevoorrading van zijn hoven.56

De bevoorrading van Franks omvangrijke hof vergde een goede logistieke organisatie. Uit de rekening van de rentmeester-generaal van 1457 blijkt dat er onder meer in de maanden april en mei 21 hoed tarwe (één hoed is 172 liter) in Sint-Maartensdijk en Scherpenisse werd gekocht en naar Brielle werd vervoerd. In juli en november volgde zeven hoed gerst en in oktober een hoed rogge uit Franks eigen voorraadschuur te Sint-Maartensdijk.57 Graan was het belangrijkste product dat in Zeeland werd gekocht ten behoeve van Franks hof. Verder werd er was en bier naar Brielle gestuurd. Er werd ook veel vis en vlees geconsumeerd aan het hof. In april 1457 werden 23 schappen, aangekocht in Zeeland, via Sint-Maartensdijk naar Brielle verscheept.58

De consumptie aan het hof van Sint-Maartensdijk was vooral hoog wanneer Frank van Borssele er verbleef. Toen hij van 1437 tot 1438 een heel jaar in Zeeland verbleef, no- teeerde de rentmeester-generaal daarvoor 281 ponden van 240 groten aan extra kosten. Er werden betalingen gedaan voor 28 hoed en een achttendeel tarwe en gerst, 404 vat

84 bier, 71 zijden spek, 166 kazen, 662 gedroogde vissen, acht tonnen haring, drie stroo bokking (één stroo is 500 stuks), vijf en half vat boter, zout, veertien runderen, twee os-
en, veertien koeien, een stier, zeventien schappen, een lam, een half vat olie, twee aan
naaizijnwijn, 100 hoenderen, en 46 zwanen, ganzen en andere vogels. Daarnaast waren er extra uitgaven aan turf en stookhout. Afgezien van al deze uitgaven, liet Frank van Bors-

85 sele ook nog anderhalf aan en zeven stoppen Rijnswijn (64 stopen is een aan oftewel

86 160 liter) in Antwerpen kopen en naar Sint-Maartensdijk voeren. Ten behoeve van de paarden werd 18,5 hoed haver gekocht.59 De aanwezigheid van Frank van Borssele in

87 Sint-Maartensdijk gaf waarschijnlijk een behoorlijke impuls aan de lokale economie.

Ook wanneer Frank van Borssele niet aanwezig was te Sint-Maartensdijk, werden er uit-
gaven gedaan om het hof en kasteel, het hofpersoneel en de dieren te onderhouden. In

tabel 6 staan de uitgaven door de hofmeester Bertelmees Jansz de Cock in het rekenjaar

88 1458-1459. De voedselvoorziening was duidelijk de grootst kostenpost. De kosten van de

89 bakkerij waren laag, omdat de hofmeester alle tcoren den backer [heeft] geleverd uut

90 mijns beeren scueyrie.60 De uitgaven aan proviant en kleine kosten werden wekelijks

91 genoteerd in een aparte rekening, waarvan slechts het exemplaar over 1458-1459 is

92 bewaard gebleven. Wkelijks werden er 2.100 à 2.300 broden gebakken, ongeveer een

93 achtal vaten bier besteld en andere producten als slachttvee, vis, zuivel, kruiden, groen-
ten en fruit gekocht. Bovendien werd er elke week haver, hooi of stro gekocht voor de
tien tot veertien paarden, acht ossen en twee vaarsen, die in Sint-Maartensdijk op stal

94 stonden, alsmede gerst voor de honden en andere dieren, waarschijnlijk het pluimvee.61

De producten die aan het hof zelf verbouwd en geëet werden, waren voor de eigen

95 consumptie en niet voor commerciële doeleinden. Dit gold ook voor de veestapel die

96 werd gehouden. Frank van Borssele bezat te Sint-Maartensdijk een middelgrote stoe-
terij, waar hij paarden hield en wellicht ook fokte. Een aantal paarden was bestemd als
trek- of werkpaard, maar er werden door de heer van Sint-Maartensdijk ook rijpaarden
6. **Reguliere uitgaven aan het hof te Sint-Maartensdijk in 1458-1459.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Beschrijving</th>
<th>Aantal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Proviant en kleine kosten</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>Paneterie (bakkerij)</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Bottelrie (drankkelder)</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>Coken (keuken)</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>Haver</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Turf</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Bouwverij (kosten van het akkerbouwbedrijf)</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>Onderhoud aan het kasteel</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Diverse overige kosten</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totaal</strong></td>
<td><strong>327</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>


gehouden voor het eigen vervoer en voor zijn schutters en andere dienaren. Regelmatig werden er paarden aangekocht op de Hollandse, Brabantse en Zeeuwse markten. Waarschijnlijk liet Frank van Borssele paarden fokken ten behoeve van de oorlogsvoering. De aanwezigheid van paarden was echter niet uniek, want deze stonden ook op het hof te Brielle in de stal. Een *maerschalkie* was een vast onderdeel van elk adellijk hof in de late middeleeuwen. Er werden geen paarden verkocht voor zover bekend, maar alleen weggeschenken aan de vorst of andere hoge edelen. Hendrik van Borssele ontving in 1438 een hengst van Frank van Borssell; hij schonk Karel van Charolais – de latere hertog Karel de Stoute – in 1460 een paard (afbeking 7). In 1466 kregen Filips van Wassenaar en Frederik van Egmond elk een hengst van Frank van Borssele. Zij namen onder Karel van Charolais deel aan het beleg van de stad Dinant, evenals Franks eigen bastaardzoon Floris, die twee zwarte hengsten met uitrusting ontving. Het ging in deze gevallen om dure relatiesgeschenken, namelijk paarden die geschikt waren voor de oorlogsvoering.

7. Verantwoording van de schenking van een paard te Sint-Maartensdijk aan Karel van Charolais, 1460; NA, GRRek, inv. nr. 5584, fol. 66v.

Om het hof te Sint-Maartensdijk draaiende te houden had Frank van Borssele in 1458 twintig personeelsleden in dienst. Het was daarmee kleiner dan het hof te Brielle dat ongeveer zestig dienaren telde, maar zoals gezegd verbleef Frank weinig in Zeeland. Het hofpersoneel te Sint-Maartensdijk wordt niet gespecificeerd, maar in de rekeningen komen voor: een hofmeester, een bakker, een vleeshouwer, een stalmeester, een metselaar, een bouwmeester en een aantal dienstbodes en knechten. De belangrijkste ambachten van het hof te Brielle waren de *paneterie* (bakkerij), de *bottelrie* (drankvoorziening), de *cohen* (vlees en vis), de *camer* (specerijen) en de *maerschalkie* (paardenstallen). Vanwege zijn agrarische functie had het hof te Sint-Maartensdijk ook een
De middeleeuwse heren en vrouwen van Sint-Maartensdijk

bouwerie onder leiding van de bouwmeester die verantwoordelijk was voor het beheer van het akkerland en het landbouwgerei. In Sint-Maartensdijk waren ten slotte een valkhuis en een aantal jachthonden aanwezig, al verbleven Franks valkeniers en jagers doorgaans te Brielle.

Het kasteel en hof te Sint-Maartensdijk was tot 1437 de primaire verblijfsplaats van Frank van Borssèie en zijn hofhouding. Het was zijn stamgoed en er werd daarom naar hem verwezen als de heer van Sint-Maartensdijk. Toen Frank de heerlijkheid Voorne verwierf en de titel 'graaf van Oostervant' verkreeg, veranderde de functie van Sint-Maartensdijk.55 Het accent kwam te liggen op de bevoorradings van Franks hof, dat steeds minder vaak in Sint-Maartensdijk aanwezig was. Niettemin behield het hof te Sint-Maartensdijk zijn organisatie in ambachten. Het adellijke hof had echter meer dan een huishoudelijke functie, want Frank van Borssèie werd er bezocht door andere edelen, zijn ambtenaren en allerlei andere bezoekers, die hem adviseerden, diensten verleenden en gunsten vroegen. De heer van Bergen op Zoom, met wie Frank goed bevriend was, had zelfs een eigen kamer op het kasteel te Sint-Maartensdijk, waar hij ook zijn paarden soms stalde.66 In deze zin was het hof ook een politiek en diplomatiek centrum.67 Sint-Maartensdijk verloor deze rol onder Frank van Borssèie vrijwel geheel aan Brielle, met uitzondering wanneer hij in Zeeland verbleef.

Het hof trok in het laatste geval direct muzikanten aan, want in 1455 werd Sint-Maartensdijk bezocht door de schalmeisopers van Middelburg en Zierikzee. Daarnaast be- loonde Frank van Borssèie de trompetters van Adriaan van Borssèie en een tweetal snaarorders voor hun muzikale bijdragen.68 Het kasteel en het hof te Sint-Maartensdijk waren bij uitstek een plaats waar Frank van Borssèie zijn adellijke leefwijze kon waarmaken door de conspicuous consumption en vrijetijdsbesteding behorend tot zijn status ten toon te spreiden. Dit bleek bijvoorbeeld uit de duiven, zwanen en jachthonden die Frank van Borssèie te Sint-Maartensdijk hield. Het was aan edelen voorbehouden om deze dieren te houden; ze gaven uitdrukking aan de hoge sociale status van de eigenaar.

Besluit

Het kasteel en land van Sint-Maartensdijk werd halverwege de veertiende eeuw verworven door Floris van Borssèie, die als jongere zoon hiermee de basis legde voor een nieuw stamgoed. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de heerlijkheid van Sint-Maartensdijk was de toekenning van de hoge rechtsmacht aan Floris’ broer Frank in 1374. Deze Frank van Borssèie droeg het kasteel op aan de graaf en ontving het terug in leen; hij breidde het kasteel vermoedelijk aanzienlijk uit.69 De heren van Sint-Maartensdijk onderhielden goede relaties met de vorst en slaagden erin vanuit sociaal-politiek en economisch oogpunt aantrekkelijke huwelijkspartners te vinden, waardoor zij tot de rijkste en machtigste edelen in Zeeland behoorden aan het begin van vijftiende eeuw. Vanwege het ontbreken van mannelijk nageslacht wisselde de heerlijkheid Sint-Maartensdijk in de vijftiende en zestiende eeuw een aantal keer van familie, hoewel het door schenking en vererving altijd in handen van naaste verwanten bleef.
De middeleeuwse heren en vrouwen van Sint-Maartensdijk

Als hof van een adellijk geslacht van hoog aanzien, liet Sint-Maartensdijk in de late middeleeuwen een grote bedrijvigheid zien. Het was het centrum waar vanuit de domeinen werden beheerd maar ook een plaats waar politiek overleg plaatsvond. Bovendien droeg het rijke hofleven bij aan de hoge sociale status van de heren van Sint-Maartensdijk: het hof trok vele bezoekers en reizende kunstenaars en herauten boden vermaak. Andere kenmerken van de adellijke leefwijze van de heren van Sint-Maartensdijk waren de aanwezigheid van paarden, honden en valken die gebruikt werden voor de jacht.

Onder Frank van Borssele veranderde de functie van het hof te Sint-Maartensdijk in het tweede kwart van de vijftiende eeuw. Hij verbleef tot 1455 nog regelmatig op het hof, maar niet meer dan enkele weken per jaar. De nadruk kwam daardoor te liggen op het boerenbedrijf en de bevoorrading van Franks hof te Brielle of elders, afhankelijk van waar hij verbleef. Tot de dood van de laatste heer uit het geslacht Van Borssele behield Sint-Maartensdijk zijn hofleven en organisatie. De rekeningen van Franks hofmeesters en rentmeesters zijn een grote bron van informatie over het adellijk hofleven in de late middeleeuwen, maar voor een volledig begrip van de functies van het adellijke hof is er nodc behoefte aan een vergelijkende studie naar de hoven van de hoge heren en vrouwen in de Nederlanden.
Noten

Van Steensel, Bewoners
6 NA, NDR AB, inv. nr. 1151.327; Th. van Riemsdijk, *De trezorie en kanselarij van de graven van Holland en Zeeland uit het Henegouwsche en Beverse huis*, *s-Gravenhage 1908*, 131.
9 In aktes uit 1357 en 1365 wordt Floris van Borsselle reeds aangesproken als ‘heer van Sint-Maartensdijk’, hoewel hij niet beschikte over de hoge heerlijkheid; NA, NDR AB, inv. nr. 480.278; 1151.327.
11 Drossaers 1955, II-1, 80-82.


19 Van Visvliet 1878, nr. 1401 (1 maart 1453); L. Galesloot, *Inventaire des Archives de la cour féodale de Brabant*, Brussel 1870, deel I, 192, 193, 374; en NA, NDR AB, inv. nr. 656.970, 671.933.

20 NA, NDR AB, inv. nr. 473.1091; 895.1096, 896.1095


23 Dossenaers 1955, II-1, 82.


25 Dek 1979, 41-42; ZA, RZ BO, inv. nr. 233a, fol. 5r-6r.


27 Cornelis Pieters, rentmeester van Sint-Maartensdijk, vertegenwoordigd Floris van Egmond regelmatig; zie: ZA, Archief van de Prelaat en Edelen van Zeeland, inv. nr. 209, fol. 42r.

28 NA, NDR AB, inv. nr. 501.618; Van Mieris 1753-1756, IV, 167. Het is de vraag of dit klooster een lang leven was beschoren, omdat er verder geen bronvermeldingen over bekend zijn.

29 NA, NDR AB, inv. nr. 577.1196; 600.659.

30 NA, NDR AB, inv. nr. 1218.723; 1218.736; 1221.801.

31 Janse 2009, 331-333; NA, NDR AB, inv. nr. 1187.812; 1222.757; NA, Archief van de Graven van Holland (hierna: NA, GH), inv. nr. 877, fol. 54v-55r. Franks hart en lever zijn in de Maarlandse kerk te Briele begraven; Arkenbout 1994, 212.


42 Van Steensel 2010, 301-302. De schulden aan Frank van Bossele had Filips de Goede geërfd van zijn voorgangers. Pas in 1459 werd er een definitieve terugbetalingsregeling getroffen; ZA, RZ BO, inv. nr. 870, fol. 48r-48v; NA, Archief van de Graven van Holland (hierna NA, GH), inv. nr. 87, fol. 108v-109r; Damen 2000, 287, 290.

43 P. Henderikx e.a., *Cartularium van de heren van Veere uit het geslacht van Bordele 1282-1481, 1555*, Hilversum 2008, nr. 23; Janse 2009, 316; Stein 2009, 26.


45 NA, NDR AB, inv. nr. 656.970.

46 Damen 2000, 447; ZA, RZ BO, inv. nr. 837, fol. 21v; NA, GH, inv. nr. 88, fol. 3r-5v. Tot in 1470 deden de Bourgondische hertogen een beroep op Frank van Bossele wat betreft de levering van schepen, artillerie en manschappen; W. Paravicini (red.), *Comptes de l'argentier de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, 1468-1470*, 3 delen, 4 banden, Parijs 2002-2008, deel III-1, 507, 566, 987.


49 Zie bijvoorbeeld: NA, Archief van de Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen (hierna: NA, GRRek), inv. nr. 153, fol. 113r.


51 Arkenbout 1994, 10-11, 58.

52 NA, GRRek, inv. nr. 5576, fol. 44r-44v, 54r; inv. nr. 5577, fol. 46v-47r, 50r. Op 14 oktober 1437 stuurde Frank van Bossele, die *bim niet wel en gewoelde*, zijn knecht Jan van Steensel met drie paarden naar Antwerpen om dokter mr. Jan van der Sluis te halen.

53 NA, GRRek, inv. Nr. 5579, fol. 35r, 49v; Arkenbout 1994, 207.

54 NA, GH, inv. nr. 877, fol. 54r. De netto-inkomsten bedroegen 126 pond.

55 NA, GH, inv. nr. 5591, fol. 8v; Van Steensel 2010, 149.
Noten


57 NA, GRRek, inv. nr. 5581, fol. 16v-18r.

58 NA, GRRek, inv. nr. 5581, fol. 24v, 29v.

59 NA, GRRek, inv. nr. 5576, fol. 17r, 38r, 54r.

60 NA, GRRek, inv. nr. 5614, fol. 4v.


64 NA, GRRek, inv. nr. 5584, fol. 53r-54r. Zie voor een volledige lijst van de leden van Franks hofhouding – zijn buitgezien – de lijst van personen die rouwlagen ontvingen na zijn dood in 1470; 'Bepaling der schulden ten laste van het stervenhuys van wijlen Frank van Borscelen, graaf van Oostervant. 1471. Nov. 18.' in: Codex Diplomaticus Neerlandicus. Tweede serie, eerste afdeling, Utrecht 1852, 147-164, aldaar 154-156.

65 In 1443 noemde Frank van Borssele zich bijvoorbeeld: 'graaf van Oostervant, heer van Voorne, van Zuiden, van Hoogstraten, van Sint Maartensdijk en van Kortgene'; NA, GH, inv. nr. 88, fol. 27r.

66 NA, GRRek, inv. nr. 5614, fol. 32r; inv. nr. 5615, fol. 5r.


68 NA, GRRek, inv. nr. 5579, fol. 36v.

69 Zie voor de bouwgeschiedenis van het kasteel de bijdrage van Hans Koopmanschap in dit nummer.

Den Hartog, Kasteel

70 De lindeboom die de Sint-Maartensdijkse nederhof sierde werd in de negentiende eeuw al omschreven als een zeer oude boom gelijk blijkt uit deze zelfs zeer zware, naar boomen gelijken de takken. Destijd groeide hij nog zeer weeldig (J. de Kanter en J. Dressehuys, De provincie Zeeland, Middelburg 1824, 5). Hij staat afgebeeld door P. Harting in het Album der Natuur uit 1869.

71 Archief Zeeuws Genootschap IV, 100; F. van Mieris, Groot charterboek der graven van Holland, van Zeeland en beeren van Vriesland, 4 delen, Leiden 1753-1756, deel II, 659; Werken van het Historisch Genootschap, Nieuwe serie, no. 30, II, 38.


73 Zuurdeeg 2000, 22. Den Haag, NA, Hingman 9205: Rekening van de rentmeester Lambert Baken over het jaar 1575, afgehoord op 1578 April 28; Hingman 9206: Rekening van Jehan Liens over het jaar 1576, afgehoord op 21 September 1580.


75 Scherft 1966, 64.


77 A.A. Arkenbout, Frank van Borselen. Het dagelijkse leven op zijn hoven in Zeeland en het Maasmondegebied, Rotterdam 1994, 73.

78 Arkenbout 1994, 72.