Bierrecepten fan fiif Wintdesheimer kleasters

Bier wie — de measte sulie dat wol witte — de folksdrank by ústek yn de midseuwen. Kofje en teine womeen net bekend, wetter wie útgeranca te snelder te bewaren, molke wie net goed hâlder en wyn wie foar de gewoane man fierstente djer. Bleau oer it bier, dat dan ek yn grûnne manne n:fersgier van. It bierfrûbrûkròf 1630 is, hee oer got, aert around op saat 250 rörj. It is groot derche en malen, de man. Ta ferliking: op dút stuit drinke wy yn Nederlân trochinaar saat 80 liter jers. It is dérom goed te begrijpen dat it brouweriwei yn de midseuwen net grûnne n:fersgier was. Alle stêden hiene gänse brouwers, dy't net allinlich har produkten kant ä feriert hûken. Mark yk by partiukuliere thuis lâns jongen om in pears te bewaren. Riench Hermema, de sa ferneamde boer út Hilten, liet alle jierren yn peer kear in brouwer by him op ‘e pleats komme. Yn de jierren 1571-1573 hee er foar syn hûshâlding en personeel trochynaar saat 14 tonnen (fan likernôm 150 mingel) nedcli (sj. B.H. Schiarer van Bath, “Een Fries landbouwboer” in de tweede helft van de zestiende eeuw”, AAG Bijdragen 41 (1926) 67-208, 118, 119). Wie Hermema déérnlïn ym eagen in grûnneferbreker, de kleasters mei har mannechten leukebroeren en tijferint personeel wie kant dat wol hût folly. Halte alle kleasters yn Fryslân hiene in eigen brouhûs mei in eigen broujettier en gauris ek in eigen brouwer. It is wol fataal wêse, mar len fan de peer kleastersbroeren dy’t hijnre de Reformaasie oerlibbe hawwe, de baijwurdige tajerke fan Gorkes kleaster, wie kreti sa ‘n brooie. Oor it funksionearjen fan dy kleasterbrouwerijen net it measte bekend. It is my dérom aardich jy hie in lisse fân bierrecepten dy’t ik foar ûnderiske Wintdesheim kleasters, mei déënder ek twa Frysk, yn yn manuskript fan it St. Nicolaaskleaster yn Burgum fân haw. Dat manuskript (Stadsbibliothek Brugge, Ms. 556) liberties in hassau in tromme traktaten en in tal oarkonde-modellen. Mar foarun binnen ek allerheeste praktyske listen opnaan. Sjyn tynnen dértusken büten it hijnselfolgende (t. jv.) ook in nijlgrijig tabel mei winsekoersen, in list mei opjeften fan dat der foar de bau broen in mûnne nûdh, ûnderân priëstlênen oanande dei bibel, bibelmiddelen en boumaterialen, ens. Dyt sigjenen allinlich fan in prins-bewustwêzen fan de procurator (admin-

EAWALD b.v. Elektro Techn. Bedriuw
Nijbuorren 112a Ljouwert
Tel: 12 50 19 - 12 26 34

Item in Wintdesheim braxant XXVIII tonnen service de X modlis havene, llt modlis ordre et llt modlis trûcli.

Item in Thabor in hyame braxant XV tonne service de V bau bau en llt bau ordre, llt bau trûcli, sed in emaste plus service braxant de predîctis.

Item in Bielmoer braxant XXVIII tonne service de VI modlis havene, llt bau ordre et llt modlis vâyse.

Item in Lunnankerc braxant XXXX tonne service de tribus modlis ordre et llt modlis ha-

nee et llt modlis vâyse.

Item in communitier predîctis in emaste plus service braxant de predîctis frûnerlis.

Oor de bauweer

* Yn Agniëterberg wurde 33 tonne bier bau bau fan 15 modlis bauhouer, 4 modulis koarm en 3 modulis weert.

* Yn Wintdesheim wurde 28 tonne bier bau bau fan 10 modulis bauhouer, 3 modulis koarm en 3 modulis weert.

* Yn Thabor wurde it xwmartlitt iz 15 tonne bier bau bau fan 3 modulis bauhouer, 30 tonne koarm en 1 tonne weert, mar ‘n emistar bau bau bauhende mannechten.

* Yn Bemithew wurde 18 tonne bier bau bau fan 6 modulis bauhouer, 3 modulis koarm en 1,5 modulis weert.

* Yn Lüntsjerk wurde 36 tonne bier bau bau fan 2 modulis koarm, 4 modulis bauhouer en 3,5 modulis weert.

* Yn Lüntsjerk wurde 36 tonne bier bau bau fan 2 modulis koarm, 4 modulis bauhouer.

It is de frach afford de opjeften foar Lüntsjerk woldog: 10,5 modulis nût foar 36 tonne bier, dat liket mar in hiel bytles, ose it moat wêse dat de Lüntsjerkers muontsen har bier noh tinner dronken as har oardergematen yn Thabor en de oare kleasters. Oppallien is bierters dat unne fiteit opjeften mar bauhouer als koarm foardskeen is. It docht jin tinken aan de geraatling fan it Goudse ‘koyt’, in midseuwen eksportier dat nefters in brouwerskern in ferhâlding fan 4.3.2.

---

Item in Monte Agniëte braxant XXIII tonnen service de quindece in modulis havene, III-er modulis ordre et tribus modulis trûcli.

---

Item in Monte Agniëte braxant XXIII tonnen service de quindece in modulis havene, III-er modulis ordre et tribus modulis trûcli.

---

Item in Monte Agniëte braxant XXIII tonnen service de quindece in modulis havene, III-er modulis ordre et tribus modulis trûcli.

---

Item in Monte Agniëte braxant XXIII tonnen service de quindece in modulis havene, III-er modulis ordre et tribus modulis trûcli.

---

Item in Monte Agniëte braxant XXIII tonnen service de quindece in modulis havene, III-er modulis ordre et tribus modulis trûcli.

---

Item in Monte Agniëte braxant XXIII tonnen service de quindece in modulis havene, III-er modulis ordre et tribus modulis trûcli.

---

Item in Monte Agniëte braxant XXIII tonnen service de quindece in modulis havene, III-er modulis ordre et tribus modulis trûcli.
úthjouwer, koarn en wet makke wurd moast (A. Hailema en J. A. Emmens, Het bier en hun brouwers (Amsterdam 1958) 46).
Man soe sisse dat dy opjeiken ek ynooch jaan kinne yn hoe groot oft dy kleaster-belicking wia. Met as kaal de riazen fan J. G. R. Acquoy dat de befolking fan Win-
desheim, ynsklyp tafeleeuwen en tijnspritsaem, sn 75 persoana om-
fieme, it is taal skien yn ’e oare ynestel-
lings te berekkenjen (Het Klooster Win-
desheim en zijn invloed (Utrecht 1727) 147).
Mar hij maott aw yw wat hoedenens betrachtje.
Hoefollett der brou-
d waard is no wol bekend, man net ita
brouwsel jier. Dit is net innamit dat yn
alle kleasters maar twaear jier, by ’tsam-
mer en by ’t winter, brouw waard. De
brouweij sit wol in soa fuarte fan kontinu-
bedriuw west hawewe.
Mar hoefollett brou-
sels der jiers makke waarden?
J. A. Mol

Literatuur yn Fryslân
1540-1666
7. Dichtjende Sintsei rektoren om 1590 hinne
De rektoren fan ’e latynske skoolle te Snits tusken ikenbrdch 1585 en 1600 on-
dersteide har fan alle oare personeel aan
dy skoolle outear en lettertijd (op An-
eke Wadman 1590, as men wol, mar doe’n
dy oan ’e skoolle elfe it talang gin la-
ynske skoolle mear) troth it dichtwurk
dat der fan har printe is. Dy caen hawwe
grift ek wolins in gedicht makke, mar dat
niet net wel dat de neolytynse dicht-
keunst yn Snits har bloeiuid om 1590 hin-
ne nie. Neide de aarsaken kin men tenear-
stei (salang ’t der gijn stijzere oer de ont-
jouwen fan ’e neolytynse poelky yn
Fryslân) is allinich mar riede. It begin
hinget griftgeaar met de stitting fan ’e universiteit te Fryntserdy 1585 en de fes-
tiging fan in print der jiers dère, taak
ek wol meawider met de produktive
kollega Johannes Fungeri, rektor te
Boalsert (1584-1592), Ljouwert (1592-
1507) en Frjentsjer (1607-1612), dy tek
yn 1596 debuteer en syn Sylvia Car-
minum. Mar wérom wie it nei 1600 dien
yn Snits? Yn Ljouwert waard letter noch
wol troch skoolje dichte, lykas Edo Nieu-
huis en Tobias Gubrecht. Ikwu út in
onderziek fan poeky in Frynske printingen
lykwols de wyndruk kriegen dat ek de
Frijntser jier heechlearaar nit dik gau-
ne 1600 tyfo minder dichten als earder.
Teneartsen skreauinen en eis allegear-
re wol totluchten op har promoveren-
de en disputeearjende studienten, mar let-
er waard dat uitsundering.
1. Joachimus Johannes Zarenbachius
Libben
Rektor, net foor 1585 (c.f. Kalma 1978
(Classisboek Sneek) 23 (les foor 1586
1587) en Wadman 1598, 18) oant 1587
( Johan Rembertus Sufridius Bergamus
hinne) (Vrieomot 1578, 15).
Wurk
—L 1587 Epithalamium . . . Francereaue
1587 (Vrieomot, o.p., net sjoen).
2. Rembertus Sufridius Bergamus/
Orinus. Libben
Underwijzer súnt 1588 of earder (DTB
673, RAE), rektor foor 1587 oant 1591 of
1592 (Reitsma / Van Venen 1897, 65), der-
nei oant 1618 rektor te Harms (Reitsma/
Van Venen 70, GA.Harms 308, 309).
Felingtag fan syn boeken (1526) yn frij HH.
RAE.
Wurk
—L 1591 Carmen Gratulatorium in lau-
dem almea Frisorum Academiae . . .
Francereaue 1591 (RAE, PBF, A2367).
3. Jacobus Adamaeus
Libben
Rektor foor 1591 of 1592 (Gl592 in foor
S. Soccamae fan Boalsert yn L 1595b
oant des. 1599 of letter, mar net nei 1602
dit ’t Henricus de Ven rektor wie (tij-
keredsnotulen, argy/NH tsjerke Snits).
Nameh met Poeta Brabartius. Syn rún-
te fan freonen en learingen biyt ’t ege-
neleknowijdersyn yn L 1595b —
Skreau ek in skoalboek, Dialexis

briefpapier dat er op 18-7-1829 brúkte
om Jac. Scheltema te skruwen (yn 130
G14, KB).
Ph. H. Br.

K. VAN DER VALK
makelaar yn en skatter fan únreplik guud
Assistent-makelaar
H. Heidings
De Tolve 64, Goutum
Tel. 058-883569

Hofplein 31
Postbus 483
Ljouwert
Tel. 058-126096

Oanfolling jierferslach F.A.

Yn it jierferslach 1886-1887 is onder de
nammen fan de meiwerkers oan de
Pleats-Atlas (s. 10) by fersien met de
namme fan D.J. van der Meer opnaam.
Dat is no hierby akecs richtast. Wy binne
tiger weis mei dat Van der Meer ûs mei
syn aakwakkendens byestan wol.
J. A. Mol