21 Augustus 1566

Mijn vader zei tegen mij dat omdat erbuiten gisteren veel onrust en boze mensen waren, hij mij verbood e om buiten te gaan. Hij zei dat het al week geleden in het Zuidoosten begon. Toen ik hem waarom vroeg, wou hij het niet vertellen. “Je snapt het als je ouder wordt,” zei hij. Ik wou weten waarom, dus ik ging naar Johannes, die mij wat meer vertelde; “De protestanten zijn boos. Overal in het koninkrijk is er onrust. Ze vernielen beelden en bestelen de kerken.” Ik snapte niet waarom, we geloven toch allemaal in de Heer? Maar Vader wilde nog steeds niks aan mij vertellen, hij keek wel diep bezorgd. Hij was makkelijk te irriteren en dronk een hele fles brandewijn. Ik hoorde hem tegen Johannes zeggen dat de protestanten onze plaatselijke kathedraal, de Onze-Lieve-Vrouwenkathedraal binnen drongen en bezetten. Ik ben ontzettend bezorgd over de bisschop. Hij was altijd heel vriendelijk tegen mij. Ik ben bang dat ze iets hem aangedaan hebben, toen ze de kathedraal hebben bezet. Ik ben ook bezorgd over Maria. Ze is net geboren en dus nog niet gedoopt. Als de kathedraal vernield is, gaat het moeilijk zijn om voor haar ergens gedoopt te kunnen worden.



27 Januari 1579

Vader vertelde mij vandaag dat er een paar dagen geleden een nieuw verdrag was opgezet. Vader zei dat het ging om een traktaat tussen een paar gewesten, waaronder die van ons. Vader leek blij ervan. Hij zei dat het hoog tijd was om een verdrag tussen de gewesten te sluiten, omdat de oorlog tegen de Spanjaarden vors tegen de handel hinderden. Natuurlijk dacht vader alleen aan de economie. Ik ging naar Johannes om te vragen wat hij ervan vond; Zelf was hij minder bij dan vader, doordat hij niet in een leger wilt vechten, wat blijkbaar door de traktaat verplicht gesteld. Hij was wel extreem bij dat dat er naar het buitenland toe werd geopereerd werd als een gewest, maar ook dat er in Holland en Zeeland geloofsvrijheid was ingesteld. Zelf was ik maar een kleine jongen, maar hij was toen veel ouder. Hij vertelde mij voor de eerste keer wat hij er zelf van meemaakte; Hij was in de kathedraal toen de protestanten binnenstormen, en toen ze dingen begonnen te vernietigen. Hij was toen bont en blauw geslagen door een van de protestanten, dus hij is er extreem blij dat er geloofsvrijheid in Zeeland en Holland komt. Hij hoopt dat het hier naar Antwerpen ook komt, zodat zoiets soortgelijks nooit meer gaat gebeuren. Verder gaat het nog steeds slecht met moeder. Ze is nog steeds niet over de dood van Maria. Ze is laats ziek geworden aan de zenuwzinkingkoorts, en de dokter die vader van ver bracht zei dat er weinig kans is dat Moeder dit overleeft. Maar ik heb nog steeds hoop, want moeder is sterk. Ze overleefde zelfs de longtering, dus ze **moet** overleven.



21 Augustus 1585

Ik had weinig tijd om te schrijven, zoals gewoonlijk dit laatst jaar. Vier dagen geleden viel Antwerpen. We werden veertien maanden belegd en uiteindelijk vielen wij. Vader verloor meeste van zijn rijkdom om de stad te verdedigen. Johannes ging verder, en gaf zijn leven. Vader gebruikte zijn connecties om ons twee naar Holland te brengen, om daar te wonen. De oorlog verliep slecht voor ons. Johannes pleite tegen mij vader om wet te rennen naar Zeeland, maar mijn vader ging niet; “Of de vijand valt, of ik en de stad vallen. Zo gaat het”. Maar hij heeft de hoop nog niet opgegeven, want hij “Heeft het aan Marietje beloof, om voor ons te zorgen”. Sinds moeder dood is gegaan leek hij somber en melancholisch; de dokter zei dat het door te veel zwarte gal kwam. Hij leek beter te worden, voordat Antwerpen werd aangevallen. Ik denk dat als het niet voor die Spanjaarden zou zijn, mijn vader weer blij en gezond zou zijn. Hij gaat sindsdien niet een meer naar de kerk, en bid niet. Ziet hij niet dat hij nooit blij gaat worden als hij niet de Here aanbiedt?

Buiten dat, we zijn gisteren aangekomen in Amsterdam. Het lijkt alsof voor nu, dit de beste plek is om kooplied te zijn. Mijn vader contacteerde een paar oude kennissen. Hij wil dat ik, omdat Jonathan niet meer met ons is, zijn rijkdom overneem, en kooplied wordt.  
Ik weet niet of het mij zou lukken, maar ik denk wel dat ik het aankan. Vader wilt me naar Oom Karel sturen, om “te leren hoe je een goede koopman moet zijn.” Dus, ik ga ook afscheid moeten nemen van mijn vader. Ik hoop dat het goed komt.



17 Juli 1593

Ik begon vandaag terug te denken aan hoe ik een kooplied werd. Ik was voor 4 jaar bij oom Karel, maar toen vader overleed nam ik zijn afnemende rijkdom over en begon een handelszaak. Ik begon net zoals mijn vader graan te verhandelen tegen wijn rond Danzig en Riga. Maar ik breidde me uit, eerst in hout, en daarna in ijzer. Ik denk dat ik al drie jaar bijna alleen in ijzer en hout handel.   
Maar tja. Dat is niet belangrijk. Ik vroeg me af, wat Vader zou zeggen, als hij zag dat ik zo groot en machtig ben geworden, van bijna niks.

Ik vond laatst mijn oudste dagboeken, die Johannes voor mij kocht. Ik dacht ooit na om mijn ervaringen op te schrijven, maar ik heb steeds geen tijd ervoor. Misschien ooit, als Pieter ook kooplied wordt. Hij is net drie geworden, dus dat gaat nog lang duren. Ik heb, zoals altijd, weinig tijd om te schrijven. Dit keer is het gelukkig om een goede reden; Ik heb een vergadering met een kooplied, om thee uit Portugal naar een edelman te transporteren.

De handel bloeit, de stad wordt rijker, het is een centrum van scheepvaart en cultuur. In 1602 werd Amsterdam de grootste aandeelhouder van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Niet alleen kooplieden maar ook stadsmensen investeerden erin. Al snel werd de Oost-Indische Compagnie een internationale organisatie met vestigingen in meer dan een dozijn Aziatische landen. Nederland heeft ook koloniën - New Holland, Curaçao, Suriname en een stuk in Brazilië. Dit jaar zijn ook de beurzen van Hendrick de Keyser en Amsterdamsche Wisselbank in de stad gevestigd. Amsterdam is dus ook een financieel centrum. Ik denk, persoonlijk, dat we echt kunnen zeggen dat we in een “Gouden Eeuw” leven.

* Schuiten, Corneluis. “*Het vertelsel* *van mijn jeugd, mijn leven en mijn opkomst tot grootsheid.”,* 1921