**DORPSKERK HUIZUM: NAMEN PASTOORS ETC. 1416-1580**

**Ontleend aan ‘Corpus Roemeling’ (zie www.corpusroemeling.nl)**

Patroon Dorpskerk Huizum:

**Johannes Baptist**  (Johannes de Doper)

Bijzonderheden:

Huizum is waarschijnlijk een afsplitsing van de oerparochie Leeuwarden (eerder dan van Wirdum. Voor een deel bestaat de kerk nog uit tufsteen. Het is als zodanig het oudste monument (12e eeuw) van de stad Leeuwarden.

Naast de pastorie was er een vicarie die reeds ca. 1433 bestond. Alleen in 1548 is sprake van een (overleden) prebendaat.

De meest bekende pastoor van Huizum was Bernard Bucho Aytta. Hij was de geleerdste pastoor in het Friesland van zijn tijd maar ook de eerste Friese politicus die carrière maakte in Den Haag Hij geniet bekendheid als oom en opvoerder van de beroemde Viglius van Aytta. Oebele Vries noemde hem in zijn boek ‘vorstendienaar in priesterhabijt’

**Pastorie**

1416

**Rienck**

1433 - 1463

**Simon**

(waarschijnlijk wordt voor het eerst vermeld in 1433. In 1457 wordt verklaard dat bij zijn verkiezing als pastoor werd bepaald dat hij eveneens het ‘jongerschap’ (de vicarie) zou hebben. Hij is hier in ieder geval nog pastoor in 1463, waarschijnlijk nog in 1468 wanneer hij, zonder plaatsaanduiding, persona (= pastoor) heet van Jelger Feyckema.

1476 - 1482

**Wilhelmus Nicolai**

Hij was in 1476,1477 en 1482 tevens deken van Leeuwarden. Wellicht stond hij eerder te Goutum.

1484 - 1487

**Hillebrandus Goffredus**

was geboren te Schingen, kreeg zijn schoolopleiding te Zwolle, studeerde te Keulen en werd kort na zijn priesterwijding pastoor alhier, volgens Suffridus Petrus die van moederszijde een kleinzoon was van Hillebrandus’ broer Galenus.

In 1484 gaf hij de synodale statuten van het bisdom Utrecht uit. Volgens Suffridus Petrus zou hij kort na 25 juli 1487 zijn ambt hier hebben neergelegd. In 1502 (volgens anderen 1500) zou hij in het tertiarissenklooster te Engwerd onder Rauwerd zijn overleden.

Hij zou een broer geweest kunnen zijn van Aytie Govertsdr. wier zoons Douwe, Hilbrant en Sipke alle reeds 22 maart 1505 priester waren. Een Dodo/Douwe Wibrandi is van 1508 tot 1511 bekend als prebendaat van de Obertusprebende in de Oldehove te Leeuwarden, een Sipke Wibrandi van 1500 tot 1511 als prebendaat van het Heer Tzommeleen aldaar. Zij kunnen twee van de genoemde broers zijn geweest. Een heer Hillebrant is in 1511 eigenaar van 2 pm land alhier; Faber concludeerde hieruit dat hij mogelijk vicarius alhier was.

1490 - 1495

**Feddo Gerckez. Popkema**

Hij werd als Fredericus Popcama 17 mei 1478 als student te Rostock ingeschreven. Vanaf 1490 is hij bekend als pastoor alhier. Blijkbaar bezat hij Popkamastins te Bilgaard onder Leeuwarden die hij in 1495 bestemde voor zijn zustersdochter Tyalke bij haar huwelijk met Haye, zoon van Johan Reynz. Sickama. Vanaf 1498 is hij bekend als pastoor van de Oldehove te Leeuwarden waar hij 4 september 1532 overleed.

Hij moet de vader zijn geweest van mr. Gercke Popkama, 1535 genoemd als destijds pastoor te Goutum\*.

1499

**Bernard Bucho Aytta**

Mr. Boucke, pastoor alhier, wordt 25 juli 1499 door hertog Albrecht van Saksen als één van zijn raden in Friesland benoemd. De Genealogia Ayttana noemt hem achtereenvolgens pastoor te Swichum, Grouw, Huizum, Wirdum en Leeuwarden. Te Grouw is hij bekend van 1491 tot 1495, in augustus 1500 is hij reeds pastoor te Wirdum.

? 1510

**Barthold Jacobi**

Vermeld wordt een voorspelling uit ‘een seer oud kercklyck boeck, welck gecopyeert heeft in ‘t jaar 1510 Heer Bartholt Jacobi, Pastoor tot Hulsum bij Leeuwarden’. ‘Hulsum’ kan Huizum zijn geweest maar mogelijk moet ‘Hielsum’ (Jelsum) worden gelezen waarvan voor het jaar 1510 geen gegevens bekend zijn.

1505?,1511-

**Pybo Scheltesz.**

1525

In 1505 maakt een inwoonster van Huizum haar testament; één van de uitvoerders ervan is heer Pybo, wiens functie en standplaats niet worden genoemd. Was hij toen reeds pastoor alhier ? (dan zal de voorgaande zeker tot Jelsum gerekend moeten worden). In ieder geval is hij hier pastoor in 1511 en als zodanig komt hij nog voor 6 december 1525.

Hij overleed vóór 10 mei 1527 toen zoenslieden een uitspraak deden tussen zijn erfgenamen en pastoor en kerkvoogden alhier. Daarbij is sprake van zijn ‘huisvrouw’ Auck, voorts van zijn zoon Aleff bij Lysbeth. Hij had een broer Vybren, van wie o.m. een zoon Syurd Vybrenz. broeder in het klooster Lidlum was.

1527 - 1530

**Rennert**

1532

**Vacant**

De stadhouder Georg Schenck van Toutenburg schrijft 6 december 1532 aan Syds Tyaerda bereid te zijn diens (ongenoemde) neef te presenteren als pastoor alhier als deze een door de grietman bezegelde nominatiebrief inbrengt.

(1532)1534-

**Johan Roorda**

1535

Het zal hier betroffen hebben Johan Roorda, zoon van Johan Goffes Roorda en Tieth Scheltinga, wier broer Schelte Sydsez. Scheltinga als tweede vrouw had Kinsk Tyaerda; Syds Tyaerda was hun zoon.

Johan Roorda had ca 1515 een beneficie te Wommels waaruit hij door de Geldersen werd verdreven. Daarna is zijn loopbaan vrijwel onbekend. Op 28 augustus 1521 werd hij als student te Leuven ingeschreven. In 1529 procederen heer Johannes, zijn broer Frans en hun zuster Rynts met succes tegen Sybrant en Schelte Roorda waarbij zij eisen erkend te worden als zijnde voor 1/4e erfgenamen van Goffe Roorda en Ymck, hun grootouders. Nog in 1531 procederen zij opnieuw over deze nalatenschap met hun neven Sybrant, Schelte en Feddrick. Waar Johan in 1529 en 1531 staat is niet aangegeven.

Hij zal hier in 1532 (zie boven) zijn gekomen. Als pastoor alhier komt hij voor in 1534 en 1535. In 1537 is hij inmiddels prebendaat te Goutum; hij heeft dan een geschil met zijn opvolger alhier.

1537 - 1538

**Mr. Hendrik**

komt als pastoor voor in 1537 en 1538.

1545 - 1553

**Andries Dircx**

wordt voor het eerst als pastoor vermeld in 1545 42. Zijn placet wordt door het Hof op 27 juni 1553 ingetrokken (waarom wordt niet vermeld) en er wordt dan last ge- geven een nieuwe pastoor te kiezen.

1555 - 1559

**Dominicus Eelckesz.**

1562?

vermeld als pastoor alhier vanaf 1555, zo nog in 1558 en – als Dominicus van Oldeboorn, vroeger pastoor van Leeuwarden-Nijehove - op 2 mei 1559 en waarschijnlijk dezelfde als heer Dominicus, alhier zonder functieaanduiding in 1562 vermeld.

Of er een relatie is met Eelcke Douwez., van 1565 tot 1569/70 bekend als pastoor te Holwerd, is niet bekend.

1564/5-1567

**Andries Wolters**

voor het eerst als pastoor vermeld 1564/5, wordt in 1566/7 als gewezen pastoor alhier gelast om voor het Hof te verschijnen. Hij werd verbannen en vluchtte met vrouw en vijf kleine kinderen naar Emden. Van Borssum Waalkes en Andreae houden het voor mogelijk dat hij dezelfde is als Andreas Stangerus, ca 1590 predikant te Dokkum (deze of een naamgenoot wordt in 1576 als pastoor te Niehove (Gr.) genoemd). Volgens Romein was hij van 1580 tot tenminste 1584 predikant te Dokkum; volgens Van Lieburg werd hij te Dokkum in 1586 afgezet. Mogelijk is hij dezelfde als Andries Stangerus, van 1589 tot zijn emeritaat in 1608 predikant te Oudewater.

1568 - 1571

**Johannes Popckesz.**

Van Burmania noemt hem op het jaar 156. als Johannes Popckez., pastoor alhier. Johannes wordt als pastoor genoemd 17 januari 1568 en voor het laatst 20 januari 1571. Vanaf april 1571 is hij bekend als pastoor te Wirdum.

Mogelijk is hij dezelfde als de gelijknamige pastoor te Poppingawier, vermeld in 1560 en 1561 maar daar niet meer in 1565. Hij kan een zoon zijn geweest van Popck Jans te Idaard.

1571 - †1574

**Douwe Pouwels**

Op 22 september 1571 wordt hier een nieuwe pastoor geïnstitueerd. Het zal gaan om Douwe Pouwels, voor het eerst als pastoor alhier vermeld 15 december 1571. Hij overleed alhier op 17 juni 1574. Erfgename was blijkbaar zijn zuster Trijn, gehuwd met Dirck Warners te Leeuwarden.

1574 - 1580

**Engele/Engelbertus Jacobs**

Op 15 september 1574 wordt hier een nieuwe pastoor geïnstitueerd. Het zal nu gaan om Ingel Jacobs, zonder functie en plaats vermeld in 1578, en als Engle, pastoor alhier, 23 januari 1580. Engelbertus, pastoor alhier, week in laatstgenoemd jaar uit naar Groningen waar hij in 1582 stierf.

Mogelijk is hij dezelfde als Engle Jeyps, in 1570/1 pastoor te Dokkum.

**Zie voor ‘Vicarie’ en ‘Prebende’ verder** [**www.corpusroemeling.nl**](http://www.corpusroemeling.nl) **onder Huizum.**

NB Op twee borden in het koor van de Dorpskerk staan alle dominees die de gemeente Huizum sinds 1580 hebben gediend (incl. de periodes gedurende welke zij dat deden).