**Cornelis van Hille (Hillenius)** werd in 1568 in Norwich, waar zijn vader naar toe gevlucht was, geboren. In 1587 ging hij theologie studeren in Leiden. Hij werd predikant in Uitgeest en Hilligersberg en vanaf 1596 in Alkmaar. Hier kreeg hij grote bekendheid door zijn rol in een conflict dat in Alkmaar van 1608 tot 1610 grote beroering wekte.

In 1608 eiste de Alkmaarse classis van haar predikanten dat zij de catechismus en de geloofsbelijdenis ondertekenden. Dit was een voorwaarde van de Staten Generaal voor het geven van hun toestemming voor een nationale synode. Verschillende Alkmaarse predikanten weigerden dit en werden prompt geschorst. Eén van hen was Adolphus Venator, een volgeling van de remonstrant Arminius. Hij bleef zijn ambt echter gewoon uitvoeren, ondanks protesten van de classis van Alkmaar onder leiding van de strenge gomarist (contra-remonstrant) Cornelis Hillenius. Venator werd gesteund door de Staten van Holland en de schorsing werd opgeheven. Hillenius weigerde samen te werken met Venator en werd uiteindelijk ontslagen door de magistraat van Alkmaar. Hij verliet de stad en predikte voortaan één keer in de veertien dagen in de kerk in Koedijk voor zijn volgelingen uit Alkmaar, die zo de eerste 'slijkgeuzen' werden.

Slijkgeuzen was een scheldwoord voor contra-remonstranten, die wegtrokken uit de eigen woonplaats waar een remonstrant predikant stond om in een naburige plaats een goede predikant te horen. De remonstranten werden aangeduid als 'bavianen'.

Uiteindelijk legden de Staten Generaal Cornelis Hillenius een spreekverbod in en rond Alkmaar op. Hillenius vertrok naar Groningen waar hij van 1612 tot zijn dood in 1632 predikant was. In 1618 en 1619 was hij als [afgevaardigde van de Groninger synode](http://www.calvinianum.de/Bekenntnis/DL/Deputierte.html) aanwezig op de Synode van Dordrecht.

Over zijn ontslag schreef Cornelis Hillenius het volgende werk: "Corte en waerachtige verantwoordinghe over de proceduren ende resolutiën die de vroetschappen van Alckmar, gelijck teghen andere, als insonderheyt over ende teghen Cornelium Hillenium op de 17 Julij anno 1610 hebben ghenomen. Ghestelt van weghen het meeste ende voornaemste deel der ghemeynte Jesu christu tot Alckmar" (Enkhuizen, Jacob Lenaerts Meyn, 1610).

Als reactie hierop schreef Adolphus Venator het "Nootwendigh historisch verhael, van allen swaricheyden, verschillen, ende proceduren, soo wel in kercklijcken, als politijcken saken, etlijcke jaren herwaerts binnen der stadt Alckmaer voorghevallen. Wtghegheven by Burgmeesteren, Vroetschappen, ende Kerckenraedt, der voorsz stede, ende ghemeynte, respective. Teghens het Laster-boeck Cornelii Hillenii, ende zijner toestanders" (Alkmaar, Jacob de Meester for Willem Jansz. (Blaeu), in den vergulden Sonnewijzer, Amsterdam, 1611).

Hillenius publiceerde vervolgens zijn "Provisionele ontdeckinge eeniger misslaghen, de welcke Adolphus Venator onder den naem der Burgh-Meesteren, Vroetschappen ende Kerckenraedt van Alckmaer, tegen het (soo hy 't onwaerachtelyck bij namet) Lasterboeck Cornelii Hillenii ende sijner toestanders in sijn boeck ghenaemt Nootwendigh historisch verhael heeft begaen ende voortgebracht. Ghestelt ende uyt gegeven van wegen de beswaerde ende voor de suyvere Ghereformeerde Leere ijverende Ghemeynte Jesu Christi van Alcmaer. (Franeker, Vildericum Balck, 1611).

Een overzicht van de strijd tussen Venator en Hillenius is te vinden in [hoofdstuk 14](http://www.dbnl.org/tekst/wink002ontw03/wink002ontw03_019.htm) van 'De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1)' van J. te Winkel (1923).

**Venator en Hillenius**

Tot de Libertijnen dier dagen behoorde ook de Alkmaarsche predikant Adolphus Tectander Venator of De Jager 1). In 1577 te Duisburg geboren, werd hij reeds in 1597 tot predikant te Alkmaar beroepen als collega van Pieter Cornelisz en tevens van Cornelis Hillenius, die hem al spoedig van ketterij betichtte en jaren lang heftig bestreed. Streng Calvinist was Venator in elk geval allerminst, maar de Remonstranten rekenden hem toch evenmin tot de hunnen. Zelf ontkende hij Sociniaan te zijn: toch komen zijne denkbeelden het meest met die van Faustus Socinus overeen. Het veiligst is het, hem eenvoudig Libertijn te noemen, die geneigd was, zich weinig aan eenig kerkelijk of maatschappelijk gezag te storen.

Als dichter kennen wij hem o.a. door een in 1604 uitgegeven ‘Nieuw-Jaers-Dicht’; maar buitendien toonde hij zich vooral een liefhebber van tooneelpoëzie. Door eenige leerlingen, die hij in het Grieksch en Latijn onderwees, liet hij zelfs binnenshuis eene comedie van Terentius vertoonen, wat reeds aan velen aanstoot gaf; maar erger maakte hij het nog in het oog van de strengrechtzinnigen, die beweerden, dat dit ‘met de deftigheit van sijn ampt niet genoeg overeenquam’, toen hij ook zelf in den trant van het Latijnsche schooldrama in 1603 een tooneelstuk uitgaf, getiteld ‘Reden-Vreucht der Wijsen in haer wellust en Belachen der dwasen quel-lust in 't lachen Democriti’ 1). Daarin laat hij Democritus optreden als bespotter van de dwaasheden zijner medeburgers en daarom voor krankzinnig gehouden door de Abderieten, die den medicijnmeester Hippocrates uitnoodigen, hem gade te slaan en zijne krankzinnigheid vast te stellen, maar die tot hunne verbazing moeten ondervinden, hoe deze wijze geneesheer over den nog wijzeren spotter in verrukking geraakt, zoodat hij luide verklaart: ‘O wat een dapperen man heb ik bevonden! Wat tongh can ghenoech zijn wijsheit vermonden! Wat heerlijcke leeringh heb ick ontfanghen! O, mannen, ick weet het u grooten danck, dat ghy my hebt gheroepen. Ick heb veel van hem gheleerd’. De stof voor zijn spel had Venator aan verschillende Grieksche schrijvers ontleend, zooals hij zegt in de opdracht aan zijn vriend Jan Nachtegael, den oud-secretaris van Sonoy. In die opdracht geeft hij ook eenige rekenschap van taal en versbouw, waarvan hij zich bediende. Rijm heeft hij alleen gebruikt om zijn spel ‘te soeter in 't lesen ende lieflijcker in 't hooren te doen vallen’, maar ‘aen de mate’ heeft hij zich ‘niet nau ghebonden, opdat door de vrijheyt ende minder op malcander vallen des dichts het te meerder met de ongebonden reden soude moghen overeencomen’. Ook daardoor heeft het stuk een wat ouderwetsch karakter, maar uitdrukkelijk geeft hij te kennen, dat hij met ‘den welsprekenden Spieghel’, met wien hij te Alkmaar ongetwijfeld in aanraking is gekomen, naar zuiverheid van taal heeft gestreefd, ook ‘om niet alleen van den proncksprekers ende haers ghelijcken, maer oock van den Boeren ende haer tael alleen wetenden verstaen te worden’.

De ergernis, die zijn tooneelstuk aan sommige orthodoxen gaf, maakte het aan Hillenius gemakkelijk tegen Venator's onrechtzinnigheid op te treden, vooral sedert 1607. De strijd, toen gevoerd, waarbij de classis van Alkmaar de partij van Hillenius hield en Venator als predikant schorste, maar de Stedelijke Regeering en de Staten van Holland en West Friesland hem handhaafden, gaf hem in 1611 aanleiding anoniem nog een tweede veel uitvoeriger tooneelstuk in het licht te geven, dat een zeer persoonlijk karakter draagt, namelijk ‘Een claer en doorluchtich vertooch van d'Alckmaersche kerckelicke gheschillen’, waarin verschillende Alkmaarders onder zeer doorzichtige schuilnamen optreden en hij zelf onder zijn eigen naam eene hoofdrol vervult. Het is voornamelijk gericht tegen zijn collega Hillenius en diens vrienden, die hem beschuldigd hadden van aanslagen op de eerbaarheid van twee zijner gemeenteleden, en die hij zoekt te weerleggen door dramatisch voor te stellen, hoe de zaken in werkelijkheid waren geschied en hoe de laster te werk was gegaan, om hem in een valsch daglicht te kunnen plaatsen. Dat hij inderdaad geheel onschuldig was aan hetgeen, waarvan men hem betichtte, behoeft natuurlijk niet te volgen uit de vrijmoedigheid, waarmee hij hier de zaak voorstelt, maar mag gerust geloofd worden op grond van het vrijsprekend vonnis, door den Hoogen Raad te 's-Gravenhage geveld. Het stuk kan beschouwd worden als een merkwaardig voorbeeld van de eigenaardige diensten, die de dichtkunst destijds bewees, en is, omdat Venator's zaak in den lande zooveel gerucht maakte en zoo nauw samenhing met de kerkelijke twisten, ook historisch wel van eenige beteekenis.

Toen Venator echter in 1617 weer een onrechtzinnig geschrift, getiteld ‘Theologia vera et mera oft een suiver, klaer, algemein Fundamentboeck’ had uitgegeven, was er aan hem geen redden meer. Hij werd afgezet als predikant, vertrok, na een kort oponthoud te Leiden, naar Frankrijk en is daar reeds in het volgende jaar overleden. Te Alkmaar is hij 28 Nov. 1618 begraven.

De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1)' van J. te Winkel (1923). Geraadpleegd van <http://www.dbnl.org/tekst/wink002ontw03_01/wink002ontw03_01_0019.php>

Referenties

Over Cornelius Hille: <http://www.prdl.org/author_view.php?a_id=3224>

<https://books.google.nl/books?id=3ogsAAAAYAAJ&pg=PA3&lpg=PA3&dq=Hillenius+Cornelius&source=bl&ots=UUY0C0lPvq&sig=YJx-IbAglnQw_60T1rIrqaEOduQ&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj76JW0_e3PAhUCORoKHSGvCHs4ChDoAQgbMAA#v=onepage&q=Hillenius%20Cornelius&f=false>

<https://books.google.nl/books?id=w1VeAAAAcAAJ&pg=PA430&lpg=PA430&dq=Hillenius+Cornelius&source=bl&ots=qBuRHu5BB_&sig=6H0J5-tDWqnolLteLkZD0SqhvfY&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj76JW0_e3PAhUCORoKHSGvCHs4ChDoAQghMAI#v=onepage&q=Hillenius%20Cornelius&f=false>

**Cornelis van Hille**

Cornelis van Hille blijkt reeds vroeg tot de Hervormden behoord te hebben, daar hij één der 190 onderteekenaars is van de overeenkomst, die de Hervormden te Yperen op 20 September 1566 sloten met den Magistraat omtrent het houden van godsdienstoefeningen. Evenals vele andere inwoners van zijn vaderstad, is hij, hoogstwaarschijnlijk in 1567, met zijn ouders, althans zijn moeder, naar Engeland uitgeweken, daar hij op 4 Februari 1568 werd ingedaagd, om te Brussel voor de inquisitie te verschijnen, en hem in 1568 in Engeland, uit zijn huwelijk met Digna van Dongen, een zoon werd geboren (die volgt), die te Norwich is gedoopt. Hij behoort niet onder de predikanten, die de Nederlandsche vluchtelingengemeente te Norwich hebben gediend; misschien is hij dezelfde als Cornelis Joossen of Joost, die in 1569 diaken was der Londensche gemeente (Werken Marn. Ver., Serie I, dl. I, 3, 88, 118, 127). Volgens De Vries (Genève pépiniaire du Calv. Holl., I, 48) is hij dezelfde als Cornelis Judoci, die den 22en October 1570 te Genève als student werd ingeschreven; dit is zeer wel mogelijk, maar de bijvoeging ‘Hagensis’ doet twijfelen, of wij hier met onzen Cornelis van Hille te doen hebben. Is dit inderdaad toch het geval, dan keerde hij waarschijnlijk spoedig naar Engeland terug, daar in 1571 te Norwich zijn Siecken Troost het licht zag. Vast staat, dat hij op 1 November 1575 predikant bij de vluchtelingen-kerk te Yarmouth was en in 1577 als zoodanig te Haamstede, stond, waar hij in dat jaar of in 1576 is gekomen. Vanhier vertrok hij nog in 1577 naar Oudenaarde in Vlaanderen; volgens de meeste schrijvers geschiedde dit ‘bij leening’, maar ook dit is twijfelachtig, daar zijn plaats te Haamstede nog in hetzelfde jaar door zijn opvolger is ingenomen en hij er nimmer terugkeerde. Als predikant van Oudenaarde was hij den 29en Juli 1578 op de classicale vergadering te Gent tegenwoordig en eenigen tijd daarna vinden we hem onder de Gentsche predikanten vermeld, hoewel wij niet weten, wanneer hij dat geworden is. Zeker heeft hij daar reeds gedurende het laatste kwartaal van 1582 dienst gedaan, over welk tijdvak hem tractement wordt uitbetaald, en dd. 6 Januari 1584 schreef hij nog vandaaruit een brief aan den kerkeraad te Delft. Hij bleef dan ook te Gent, tot de stad aan Parma overging (17 September 1584) en de predikanten gezamenlijk op 25 en 26 September d.a.v. vertrokken, waarop hij zeer spoedig den dienst als derde predikant te Rotterdam op zich nam. Dit is namelijk af te leiden uit het feit, dat hem op 4 Februari 1585, op last van Burgemeesteren aldaar, reeds f 100. - tractement worden uitbetaald en evenzeer uit een resolutie der Staten van Holland, dd. 25 October 1585, waarbij zij den ontvanger Coolwyck gelasten, het tractement aan den derden predikant te Rotterdam te betalen, ‘alsoo de Gedeputeerden der Stede van Rotterdam de Staten van Hollandt hebben geremonstreert, dat Burgemeesteren van Rotterdam, omtrent een jaer geleden, tot bedieninghe der Kercke ende Gemeente binnen de voorsz. Stede, nootsaeckelijck hebben moeten beroepen ende in dienst nemen eenen Cornelius Johannis, ghestaen hebbende binnen de Stadt van Gent, tot derde Predicant aldaer.’ Hiermede is zeker Van Hille bedoeld en moet ‘Judoci’ in plaats van ‘Johannis’ gelezen worden, daar hij meermalen onder dien naam voorkomt. Ook is noch onder de Rotterdamsche, noch onder de Gentsche predikanten een Cornelis Johannis geweest, terwijl in de Resolutiën der Staten meermalen zelfs bekende namen foutief worden geschreven, b.v. Bellius Faber voor Gellius Faber, Bastagio voor Bastingio. Bovendien vermeldt Van der Hagt in de Rotterdamsche Kerkbode van 16 Juli 1890, dat Van Hille blijkens een aanteekening reeds in November 1584 predikant te Rotterdam was, terwijl hij eraan toevoegt, dat hij tevoren in datzelfde jaar nog een gemeente op Walcheren heeft gediend; dit laatste kan, in verband met den datum van zijn vertrek uit Gent, slechts zéér

[p. 33]

kort geweest zijn. In allen gevalle is dus de gewone opgave, dat Van Hille in 1589 zijn dienst te Rotterdam aanving, geheel onjuist, wat ten overvloede blijkt uit zijn aanwezigheid als predikant van die stad op de vergadering der Zuid-Hollandsche synode te Schiedam op 30 Augustus 1588. Van Hille heeft nog op 9 September 1598 en volgende dagen de vergadering dier Synode te Dordrecht bijgewoond en daar aan het einde de ‘vermaninghe’ gehouden. Tusschen 11 en 18 September 1600 is hij te Rotterdam overleden. Vóór zijn huwelijk met Digna van Dongen schijnt hij nog gehuwd te zijn geweest met een zekere Jehenne, die kreupel was.

Inzonderheid moet Van Hille genoemd en geëerd worden als schrijver van den Ziekentroost, die achter de liturgische geschriften der Nederduitsche Hervormde kerk is geplaatst en zoovelen tot troost is geweest; het is bekend, dat Oldenbarneveldt, kort vóór zijn dood, zich door den predikant Beyerus hieruit een gedeelte liet voorlezen en aan Walaeus betuigde, in het geloof, daarin vervat, te willen sterven. Oorspronkelijk was deze Ziekentroost alleen met de letters C. v. H. onderteekend en werd langen tijd, in navolging van Ens en Lelong, aan Caspar van der Heyden toegeschreven, totdat 's Gravesande Cornelis van Hille als den waren schrijver aanwees. Vroeger meende men ook - in het N. Biogr. Wdb. vindt men diezelfde onjuiste voorstelling - dat dit geschrift een uittreksel was uit het grooter werk, door Van Hille over hetzelfde onderwerp geschreven, maar door de onvermoeide nasporingen van Prof. J.I. Doedes is het gebleken, dat die meening onjuist is. Deze ‘Kleine Ziekentroost’ moet al in 1571 te Norwich zijn uitgegeven en komt ook reeds achter een uitgave van den Heidelbergschen Catechismus voor, die in datzelfde jaar te Delft verscheen onder den titel: Catechismus, ofte Onderwysinghe inde Christelicke Leere.... Mitsgaders de Ceremonien, Ghebeden ende den Sieckentroost. De afzonderlijke titel van de Ziekentroost luidt daar: Den Siecken Troost. Twelk is een onderwysinge inden Gheloove, ende den weck der salicheyt, om ghewillichlick te sterven (Doedes, Coll. of Rariora, no 742). Daarna vindt men een uitgave, ook met afzonderlijken titel, gevoegd achter een druk van het Nieuwe Testament met de Psalmen en den Catechismus, in 1572 te Leiden verschenen (ald., no 197). Verder worden uitgaven vermeld van 1574 en 1576, beide te Dordrecht, van 1577 te Cleve, met de lijkrede, door Tossanus op 12 November 1576 gehouden op Paltzgraaf Frederik III, en twee uitgaven achter Psalmboeken, in 1578 te Delft en te Leiden gedrukt. Wanneer Lelong (Kort Hist. Verhaal v.d. eersten oorsprong der Ned. Geref. onder het kruis, 128, 129) dus vermeldt, dat de Ziekentroost voor 't eerst in 1577 is gedrukt en in 1578 voor de eerste maal achter de Psalmen voorkomt, blijkt dit geheel onjuist te zijn.

In 1578 volbracht Van Hille, ‘aangemerkt hebbende de groote nuttigheid, die door den Ziekentroost is komende’, zijn voornemen, om dit kleine geschrift uit te breiden en heeft ‘alle punten zoo vermeerderd en verbeterd, mitsgaders vele andere noodige punten daarbij gevoegd (die ordentlijk in Capittelen afdeelende) dat het schier gelijkt een heel ander werk te zijn.’ Deze ‘Groote Ziekentroost’ zag in 1579 het licht onder den titel: Den Siecken-Troost twelck is een onderwysinghe van den rechten gheloove, in den wech der salicheyt, om gewilliclic te sterven; hiervan zijn de voorrede en inhoudsopgave afgedrukt in Arch. Ned. K.G., II, 119-126. Een nieuwe uitgave is te Middelburg in 1591 verschenen, waarin de schrijver alleen met de letters C. v. H. wordt aangeduid. Een volgende druk, in 1596 te Leiden uitgekomen met den volledigen naam van den schrijver, bevat ook het oorspronkelijke,

[p. 34]

korte geschrift, dat hier den titel draagt: Den Cleenen Sieckentroost, begrypende de somma van den voorgaenden en houdt tevens nog de andere geschriften van Van Hille in, nl: Sommige Gebeden, die men by den crancken gebruycken mach; verder: Een troostelick Gesanck van de onwtsprekelicke bermherticheyt Godts over ons arme Sondaers, en eindelijk: Een Christelick Sermoen van de ghelucksalicheyt dergener, die in den Heere sterven (Apocal, 14:13). Onjuist is de opgave van Van Doorninck (Verm. en Naaml. Schr., I, 112) omtrent een uitgave te Antwerpen in 1542; waarschijnlijk is dit een andere Siecken-troost, niet van de hand van Van Hille, in 1543 aldaar gedrukt (Coll. of Rariora, no 814; Sepp, Verb. Led., 84).

Nog valt op te merken, dat Van Hille's Ziekentroost niet door eenige synode als officiëel kerkelijk geschrift is aangenomen; ‘de boekdrukkers hebben het eenvoudig achter de liturgie geplaatst en de waardeering die het vond, heeft het op die plaats gehandhaafd’ (Barger). In aansluiting aan de Ziekentroost is later door Dathenus de Christelijcke 't Samenspreckinghe uyt Godes Woort (1585) geschreven.

Litteratuur: V.d. Aa, Biogr. Wdb., i.v. - Molhuysen en Blok, N. Biogr. Wdb., IV, 750. - Glasius, Godg. Ned., II, 101, 102. - Reitsma, Herv. en Herv. K., 489, 490. - Ypey en Dermout, Gesch. N.H.K., I, 536, 537. - Werken Marn. Ver., S. I, dl. I, 270; S. III, dl. III, 49, 52. - Hist. Gen., Bijdr. en Med., XII, 212, 213, 224, 226. - St. v. W. en Vr., 1871, 499, 506; 1873, 1175-1196. - Mensinga, Verhand. over de liturg. schr. der N.H. Kerk, 147. - Barger, Ons Kerkboek, 264, 265. - V. Doorninck, Verm. en Naaml. Schr., I, 111, 112. - Janssen, Kerkh. in Vlaand., I, 350. - V. Lennep, C. v.d. Heyden, 167. - Rotterdam i.d. loop der eeuwen. De Ned. Herv. K., 15, 18, 21. - Rott. Kerkbode, 1890, no 31; 1915, no 13. - Bijdr. tot de Oudheidk. en Gesch. v. Zeeuwsch-Vlaand., II, 284, 285. - Knuttel, Verboden boeken, 54. - De Vries, Genève, pépiniaire du Calv. Holl., I, 48, 83, 205. - Reitsma en V. Veen, Acta, II, 322; III, 122. - Alg. Ned. Familieblad, 1895, 132. - Arch. Ned. K.G., II, 119-126; N.S., V, 395. - Nav., 1859, 334. - V. Alphen, N.K. Handb., 1889, Suppl. I, 73; 1909, Bijl., 131. - Boekz., 1723a, 247; 1759b, 380, 381.

Strong trading links had already existed between Norwich and the Low Countries for centuries, and evidence from wills shows a Dutch and Flemish presence in Norwich prior to the 15th Century. But, on this occasion, the immigrants were officially encouraged to move to the area.

Since the Middle Ages, Norwich had been at the centre of an extensive textile industry in woollens and worsted. By the 16th Century, however, this industry was in crisis, with competition from cheaper and better quality merchandise from Flanders - a region in the south west of the Low Countries now split between Belgium, France and the Netherlands.

Skilled immigrants from the Low Countries could provide a solution to the economic crisis. At a time when skills were handed down through apprenticeships, the Strangers could teach local workers to produce new types of cloth, giving fresh impetus to Norwich's flagging industry.

Interior of Strangers' Hall, Norwich

© Norfolk Museums and Archaeology Service (Strangers' Hall)

In 1565, the city authorities sent a representative to Queen Elizabeth I, asking for permission for immigrant workers to settle in Norwich. Later that year, the queen issued a royal "letters patent", allowing "thirtye duchemen" and their households - totalling no more than 300 people - to settle within Norwich's city walls. Twenty-four of the householders admitted were Dutch and six were Walloon.

The Strangers also had their own, pressing motives for emigrating. The anti-Protestant policies of their Habsburg ruler, Philip II of Spain, together with economic hardship and war, forced many people to leave the Low Countries. Between 50,000 and 300,000 refugees sought religious freedom elsewhere, many of whom came to Protestant England, settling in towns like London and Southampton, as well as Norwich.

<http://www.bbc.co.uk/legacies/immig_emig/england/norfolk/article_1.shtml>

<https://books.google.nl/books?id=GNcuBgAAQBAJ&pg=PA335&lpg=PA335&dq=Hillenius+Yarmouth&source=bl&ots=Ist3QQvGfW&sig=OnBB2nnLsPcbbQt19sFvvXsFF54&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiHuLTuvPDPAhVIMBoKHT5VBG0Q6AEILDAD#v=onepage&q=Hillenius%20Yarmouth&f=false>

Dat Hillenius en Adolphus Venator elkaar niet lagen, blijkt ook uit eerdere ‘akkefietjes’ die ze samen uitgevochten hebben. Toen er in 1599 in Holland een pestepidemie uitbrak, weigerde dominee Venator om de patiënten te bezoeken, uit angst voor besmetting.[45] Een jaar ervoor waren er in Nijmegen namelijk drie predikanten die pestzieken hadden bezocht zelf aan de ziekte bezweken. Eén van de drie was zijn broer Johannes. Hillenius, sinds 1596 hulppredikant, schold vanaf de kansel op de bange predikanten die hun taak niet naar behoren vervulden. Adolphus gaf zijn zwakte toe en vroeg om ontslag, maar dit werd niet toegestaan door de ouderlingen en diakens. De vroedschap stelde uiteindelijk voor om een speciale ziekenbroeder aan te stellen ook al was Hillenius het hier zeer mee oneens.

 Hillenius viel Venator ook openlijk aan vanaf de preekstoel omdat hij vond dat Venator er veel te liberale gedachten op nahield. Venator had namelijk beweerd dat men zelf mag bepalen hoeveel tijd men aan het gebed besteedt, en dat men niet afgerekend zal worden op het aantal woorden. Hillenius zorgde er ook voor dat Venator voor de provinciale kerkenraad moest verschijnen omdat hij studenten bij hem thuis een toneelstuk op had laten voeren. De conflicten liepen later nog hoger op toen Venator een toneelstuk had geschreven dat in 1603 in druk verscheen: Reden-vreucht der wysen in haer wel-lust ende belachen der dwasen quel-lust, in ‘t lachen Democriti door persoon-tooningh. Dit toneelstuk zou aanstootgevende godsdienstige denkbeelden bevatten en bovendien herkenden Hillenius en ook andere Alkmaarders zichzelf in de personages. In 1607 stelde Hillenius schriftelijke vragen aan Venator om aan te kunnen tonen hoezeer zijn denkbeelden afweken van de gereformeerde kerk. Venator beantwoordde al de vragen met bijbelteksten waardoor hij hierom niet aangevallen kon worden.[46]

Hillenius was een fanatieke contraremonstrant en hij was degene die grote invloed kon uitoefenen bij de aankoop van de boeken voor de librije in 1601 en 1607. De werken van Calvijn en andere reformatoren, bijbelcommentaren en exegesen moesten bestudeerd worden. Men wilde elkaar overtuigen van zijn gelijk en waar haalde je de wijsheid vandaan? Uit de boeken dus. Geen wonder dat de librije voor het grootste deel theologische werken bevat. Alleen al van Calvijn zijn veertien titels aanwezig, en van zijn opvolger Th. Beza vijf titels. Ongetwijfeld heeft Hillenius, als Calvinistisch predikant, een zware stempel gedrukt op de keuze van de boekwerken voor de librije. Volgens Schneiders wilden predikanten bibliotheken makten tot ‘een bastion van het Calvinisme, tot wapen in het calvineringsproces’.[47]

G.N.M. Vis, 650 jaar ziekenzorg in Alkmaar, 1341 – 1991, Alkmaar, 1991, p. 63-64.

Zie de nota ‘Aankopen en schenkingen’ van Annemieke Arendsen op de projectwebsite.

# Schneiders, P., Nederlandse bibliotheekgeschiedenis, van librije tot virtuele bibliotheek, Den Haag,

# Trigland, J. (1650). Kerckelycke Geschiedenissen, begrypende De swaere en Bekommerlijcke Geschillen, in de Vereenigde Nederlanden voor-gevallen, met derselver Beslissinge, ende Aenmerckingen op de Kerckelycke Historie van Johannesw Uitenbogaert. Uyt Autentycke stucken getrouwelijck vergadert, ende op begeerte der Zuyd en Noort-Hollantsche Synoden uytgegeven, tot nodige onderrichtinge.

# <http://www.dbnl.org/tekst/bie_005biog04_01/bie_005biog04_01.pdf>

Cornelis van Hille blijkt reeds vroeg tot de Hervormden behoord te hebben, daar

hij één der 190 onderteekenaars is van de overeenkomst, die de Hervormden

te Yperen op 20 September 1566 sloten met den Magistraat omtrent het houden

van godsdienstoefeningen. Evenals vele andere inwoners van zijn vaderstad,

is hij, hoogstwaarschijnlijk in 1567, met zijn ouders, althans zijn moeder , naar Engeland

uitgeweken, daar hij op 4 Februari 1568 werd ingedaagd, om te Brussel voor de

inquisitie te verschijnen, en hem in 1568 in Engeland, uit zijn huwelijk

met Digna van Dongen, een zoon werd geboren (die volgt), die te Norwich is gedoopt.

Hij behoort niet onder de predikanten, die de Nederlandsche vluchtelingengemeente

te Norwich hebben gediend; misschien is hij dezelfde als Cornelis Joossen of Joost,

die in 1569 diaken was der Londensche gemeente

(Werken Marn.

Ver.

, Serie

I, dl.

I, 3, 88, 118, 127).

Volgens

De Vries (

Genève

pépiniair

e du Calv. Holl.

, I, 48) is hij

dezelfde

als Cornelis

Judoci,

die den 22

en

October

1570 te Genève

als student

werd

ingeschreven;

dit is zeer wel mogelijk,

maar de bijvoeging

‘Hagensis’

doet twijfelen,

of wij hier met onzen

Cornelis

van Hille te doen hebben.

Is dit inderdaad

toch het

geval,

dan keerde

hij waarschijnlijk

spoedig

naar Engeland

terug,

daar in 1571 te

Norwich

zijn

Siecken

Troost

het licht zag. Vast staat,

dat hij op 1 November

1575

predikant

bij de vluchtelingen-kerk

te Yarmouth

was en in 1577 als zoodanig

te

Haamstede,

stond,

waar hij in dat jaar of in 1576 is gekomen.

Vanhier

vertrok

hij

nog in 1577 naar Oudenaarde

in Vlaanderen;

volgens

de meeste

schrijvers

geschiedde

dit ‘bij leening’,

maar ook dit is twijfelachtig,

daar zijn plaats

te Haamstede

nog in

hetzelfde

jaar door zijn opvolger

is ingenomen

en hij er nimmer

terugkeerde.

Als

predikant

van Oudenaarde

was hij den 29

en

Juli 1578 op de classicale

vergadering

te Gent tegenwoordig

en eenigen

tijd daarna

vinden

we hem onder

de Gentsche

predikanten

vermeld,

hoewel

wij niet weten,

wanneer

hij dat geworden

is. Zeker

heeft hij daar reeds

gedurende

het laatste

kwartaal

van 1582 dienst

gedaan,

over welk

tijdvak

hem tractement

wordt

uitbetaald,

en dd. 6 Januari

1584 schreef

hij nog

vandaaruit

een brief aan den kerkeraad

te Delft.

Hij bleef dan ook te Gent,

tot de stad

aan Parma

overging (17 September

1584)

en de predikanten

gezamenlijk

op 25 en

26 September

d.a.v. vertrokken,

waarop

hij zeer spoedig

den dienst

als derde

predikant

te Rotterdam

op zich nam. Dit is namelijk

af te leiden

uit het feit, dat hem op 4

Februari

1585,

op last van Burgemeesteren

aldaar

, reeds

f

100. - tractement

worden

uitbetaald

en evenzeer

uit een resolutie

der Staten

van Holland,

dd. 25 October

1585,

waarbij

zij den ontvanger

Coolwyck

gelasten,

het tractement

aan den derden

predikant

te Rotterdam

te betalen,

‘alsoo

de Gedeputeerden

der Stede

van Rotterdam

de Staten

van Hollandt

hebben

geremonstreert,

dat Burgemeesteren

van Rotterdam,

omtrent

eenjaergeleden

, tot bedieninghe

der Kercke

ende Gemeente

binnen

de voorsz.

Stede,

nootsaeckelijck

hebben

moeten

beroepen

ende in dienst

nemen

eenen

Cornelius

Johannis,

ghestaen

hebbende

binnen

de Stadt

van Gent,

tot derde

Predicant

aldaer

.’

Hiermede

is zeker

Van Hille bedoeld

en moet ‘Judoci’

in plaats

van ‘Johannis’

gelezen

worden,

daar hij meermalen

onder

dien naam

voorkomt.

Ook is noch onder

de Rotterdamsche,

noch onder

de Gentsche

predikanten

een Cornelis

Johannis

geweest,

terwijl

in de Resolutiën

der Staten

meermalen

zelfs bekende

namen

foutief

worden

geschreven,

b.v. Bellius

Faber

voor Gellius

Faber, Bastagio

voor Bastingio.

Bovendien

vermeldt

Van der Hagt in de

Rotterdamsche

Kerkbode

van 16 Juli 1890,

dat Van Hille blijkens

een aanteekening

reeds

in November

1584 predikant

te

Rotterdam

was, terwijl

hij eraan

toevoegt,

dat hij tevoren

in datzelfde

jaar nog een

Jan Pieter de Bie en Jakob Loosjes,

Biographisch

woordenboek

van protestantsche

godgeleerden

in Nederland.

Deel 4

gemeente

op Walcheren

heeft gediend;

dit laatste

kan, in verband

met den datum

van zijn vertrek

uit Gent,

slechts

zéé

**4**   [**Cornelis Hillenius**](http://casperboelen.nl/Verhalen/Geneab.php?begin=I2839)  is de zoon van [**Cornelis  Hillenius**](http://casperboelen.nl/Verhalen/Geneab.php?begin=I2863) en [**Digna van Dongen**](http://casperboelen.nl/Verhalen/Geneab.php?begin=I2864). Hij is gedoopt 30 september 1568 te Norwich. Hij is overleden 13 januari 1632 te Groningen.

Hij is getrouwd met [Anneke  Alewijns](http://casperboelen.nl/Verhalen/Geneab.php?begin=I2862), 1589 te Rotterdam.

Hij is getrouwd met [Barbara de Conycks](http://casperboelen.nl/Verhalen/Geneab.php?begin=I2840), 30 april 1606 te Alkmaar.

Kinderen:

[Samuel Hillenius](http://casperboelen.nl/Verhalen/Geneab.php?begin=I2841), geboren 1609 te Alkmaar

[Essias Hillenius](http://casperboelen.nl/Verhalen/Geneab.php?begin=I2837), geboren 13 december 1622 te Groningen

[N Hillenius](http://casperboelen.nl/Verhalen/Geneab.php?begin=I2850)

[Cornelia Hillenius](http://casperboelen.nl/Verhalen/Geneab.php?begin=I2852)

[Maria Hillenius](http://casperboelen.nl/Verhalen/Geneab.php?begin=I2859), geboren 1632

**5**   [**Barbara de Conycks**](http://casperboelen.nl/Verhalen/Geneab.php?begin=I2840)  Zij is geboren 1586.

Zij is getrouwd met [Cornelis  Hillenius](http://casperboelen.nl/Verhalen/Geneab.php?begin=I2839), 30 april 1606 te Alkmaar.

Kinderen:

[Samuel Hillenius](http://casperboelen.nl/Verhalen/Geneab.php?begin=I2841), geboren 1609 te Alkmaar

[Essias Hillenius](http://casperboelen.nl/Verhalen/Geneab.php?begin=I2837), geboren 13 december 1622 te Groningen

[N Hillenius](http://casperboelen.nl/Verhalen/Geneab.php?begin=I2850)

[Cornelia Hillenius](http://casperboelen.nl/Verhalen/Geneab.php?begin=I2852)

[Maria Hillenius](http://casperboelen.nl/Verhalen/Geneab.php?begin=I2859), geboren 1632