**Van Alkmaar begint de victorie! (versie 20210322)**

Chaotisch en onoverzichtelijk is de toestand in de Lage Landen als dat wilde jaar, 1572 ten einde loopt.

In Zeeland leveren de geuzen dappere gevechten op de modderige

dijken tegen Spanjaarden, die even moedig zijn. In West - Friesland terroriseert Sonoy de katholieke boeren, alsof de afgekondigde godsdienstvrijheid niet bestaat. De graaf Van den Bergh teistert met zijn Duitse huurlingen Gelderland. Lumey belegert Amsterdam.

***'Ons geloof is het enige ware!'*** hebben 160 calvinisten in Alkmaar verklaard. In de stad - met 6000 inwoners! - klinkt geen protest. Van de ene dag op de andere prediken de pastoors in de onttakelde kerken de leer van Calvijn.

**Zuiden mislukt. Vlaanderen zweert trouw aan de koning!**

Na de val van Bergen wedijveren de steden in Brabant en Vlaanderen zich in betuigingen van trouw aan koning Filips II. Het regeringsleger ligt in het zuiden en men vreest bloedige wraak. 'Caramba!' Vervuld van verbitterde woede heeft Alva reeds gezworen die wraak te zullen nemen.

***“Neem het leger en tuchtig de opstandige steden en gewesten!”*** zegt hij tegen zijn zoon. Met 15.000 man, Spanjaarden en Italianen, gaat don Frederik op pad.

**Haarlem heeft 't zeven maanden uitgehouden.**

Haarlem was even in handen van de geuzen. Op 12 juli geeft de stad zich over. De slecht betaalde Spaanse soldaten plunderen de stad. Toch is het ongelooflijke gebeurd: zeven maanden heeft de stad standgehouden! Het roemrijke Spaanse leger lijkt daardoor opeens niet meer zo onoverwinnelijk…...

Dat geeft de opstandelingen weer wat moed. Ook Alva ziet dat in. Hij vaardigt te Utrecht een proclamatie uit, waarin hij iedereen vergiffenis belooft. Hij voegt daar grimmig aan toe:

***"Indien gij deze aanbieding snodelijk afwijst… . kunt gij er zeker van zijn, dat ik dan met verwoesting, hongersnood en het zwaard tegen U te werk zal gaan... Zijne majesteit zal dan het land naakt uitkleden, geheel en al ontvolken en het daarna door vreemdelingen laten bewonen."***

Niemand reageert op die zo dreigend uitgestoken hand. Dan moet Alva de strijd wel voortzetten. Met de allergrootste moeite kan hij zijn muitende troepen dwingen, nu het beleg voor Alkmaar te slaan. Hoe slecht de stemming onder de Spanjaarden is, bewijzen de soldaten van het Haarlemse garnizoen. “Excellentie,” zeggen hun gekozen voormannen, die te Delft heimelijk met de prins van Oranje onderhandelen, ***"Voor 40.000 gulden spelen wij Haarlem weer in uw macht!”***Hoezeer het de prins ook spijt, hij kan niet op dat aanbod ingaan. Ook hij heeft geen geld!

In augustus zendt Alva zijn zoon met 16.000 veteranen naar Alkmaar.

***"Mijn besluit staat vast geen enkel schepsel in leven te laten. Voor elke keel zal het mes getrokken zijn!"***

Dit schrijft hij aan de koning in Spanje. De Alkmaarders beseffen dat maar al te goed. Nog net op tijd heeft het stadje op bevel van de prins een klein garnizoen geuzen onder Cabiliau en Ruychaver binnen de muren gehaald. Nauwelijks 2500 weerbare mannen - maar gesteund door een volledig strijdbare burgerij - staan gereed om de Spanjaarden te ontvangen.

Don Frederik sluit de stad aan alle kanten in. De strijd begint: Alkmaar geeft een beeld van onverzettelijkheid, van geloof van volharding en voorbeeldige moed.

18 september: een kanonnade van 12 uur, 3 uur in de middag: een stormaanval op alle poorten van de stad.

***"Help nu U self so helpt U God!”***

De gehele burgerij staat op de wallen - elkaar opzwepend tot strijd en dapperheid. Driemaal stormen de Spanjaarden. Driemaal deinzen zij terug. Als na vier uren van verbitterde gevechten de nacht eindelijk valt, liggen 1000 gesneuvelde Spanjaarden rondom de stad. Slechts 13 burgers en 24 soldaten van Alkmaars garnizoen zijn gebleven in die hete strijd.

Don Frederik tegen zijn mannen: ***“Trompetters, blaas de aanval!”*** beveelt hij volgende dag. Maar geen soldaat wil dan nog stormen.

***“De duivel zelf moet daar strijden,"*** roepen zij vol bijgeloof. Hoe anders hebben die half verhongerde Alkmaarders een Spaans leger kunnen weerstaan? Vergramde officieren steken enige muiters eigenhandig overhoop. Het helpt niet. De soldaten weigeren te vechten en roepen steeds harder om hun soldij!

**Pieter v.d. Mey, brieven in polsstok**

De stoutmoedige timmerman Pieter van der Mey heeft Alkmaar verlaten. Met brieven voor de prins, goed verborgen in zijn polsstok, sluipt hij door de linies heen. Op de terugweg bereikt hij de stad opnieuw. Helaas heeft hij dit keer zijn polsstok, waarin hij nu de instructies van de prins verstopt had, bij een sprong over een sloot verloren.

***"Blijf standhouden en steek in het uiterste geval de dijken door!"*** heeft de prins aan de magistraat van Alkmaar geschreven. Die instructies vallen don Frederik in handen. 'Santa puta!'

Zo hevig is de schrik van het Spaanse opperbevel voor Alkmaar, dat de staf ogenblikkelijk krijgsraad houdt. ***“Al het land komt onder water te staan!”***

***“Mogen wij onze soldaten nodeloos offeren aan een dijkdoorbraak?”*** Ze kijken elkaar aan en schudden het hoofd. De belegering nú vol te houden zou gekkenwerk zijn. Op 8 oktober 15 73 breekt don Frederik het beleg op.

**Alkmaar heeft stand gehouden, van Alkmaar begint de victorie!**

“Alkmaar heeft standgehouden!” Dat nieuws gaat als een juichkreet door het opstandige Hollandse land.

**'Van Alkmaar begint de** **victorie!'** zeggen de optimisten, hoewel de toestand nog ver van rooskleurig is. En waarachtig! Nog geen vier dagen later wordt er opnieuw een mooie overwinning behaald:

# De slag op de Zuiderzee

***“Recht op het admiraalsschip af”,*** zegt Cornelis Dirksz., burgemeester van Monnikendam en bevelhebber van een geuzenvloot op de Zuiderzee. Een vloot uit Amsterdam onder aanvoering van ***Bossu*** is in zicht gekomen. Altijd weer die Buossu! De kanonnen bulderen over het water en kruitdamp verwaait met de wind. De geuzen hebben sterke vissersnetten om de boeg van hun schepen gespannen: **daarmee vangen zij de kanonskogels** van de vijand op.

***“Klaar om te enteren?”*** Ze zijn er klaar voor. Op de hoogste dekken staan kerels met **grote bussen ongebluste kalk.** (Denk even aan de scheikundeperiode 7e klas…..)Die zullen ze straks op de Spaanse matrozen werpen, ***“zodat ze geen rooie reet - en zeker geen geus - meer kunnen zien.”***

***“Nu!”*** De enterhaken worden geworpen. Onder luid geschreeuw springen de geuzen over. De dappere Jan Haring klimt in de mast en haalt onder gejuich de Spaanse vlag neer. Dan smakt hij, door een musketkogel getroffen, neer tussen de vechtende mannen op het dek. Hij overleeft dat niet, maar wordt als een held vereerd.

***“We hebben Bossu!”***

Alva's stadhouder wordt naar het ruim gebracht. De regeringsvloot vlucht in de richting van het eiland Pampus voor Amsterdam.

In triomf brengen de geuzen Bossu naar Hoorn en stoppen hem daar in het gevang.

“***Nu kunnen we hem ruilen tegen Marnix!”*** hebben ze al bedacht, want Marnix is, bij een gevecht om Maaslandsluis, in gevangenschap geraakt. Bossu en hij hebben hun leven aan elkaars gevangenschap te danken - en zij zullen later ook tegen elkaar worden geruild.

De ondergang van Maaslandsluis is voor de rebellen een harde tegenslag. De Spanjaarden bezetten van daaruit alle dijken en wegen:

Delft, Schiedam, Rotterdam lijken op eilanden, omgeven door een Spaanse zee. De prins bevindt zich in het vrijwel afgesneden Delft. De toestand lijkt, ondanks de victorie van Alkmaar, wanhopig. Onderhandelingen met Frankrijk (ondanks de Bartholomeusnacht!) en contacten met Engeland, slepen zich moeizaam voort, maar steun komt er niet.

**Oranje smeekt broers om hulp**

***“Kom mij toch met een leger te hulp,”*** schrijft de prins aan zijn broers in Duitsland en een stroom van brieven stuurt hij naar de steden om toch voort te gaan met het verzet.

***“De prins stelt hoge eisen, maar wat brengt het ons?”,*** mokt de gegoede burgerij. Rottende lijken hebben ziekten verspreid. In Zeeland zijn de geuzen reeds bijna een jaar bezig met de belegering van Middelburg. Even dapper als de burgers van Haarlem en Alkmaar, slaan de Spanjaarden onder Mondragon - met steun van koningsgetrouwe burgers - alle aanvallen af.

Van vele kanten stromen de Spanjaarden nu het opstandige Holland in.

***“Crispijn, man, wat moet er van ons worden? Bolwerk na bolwerk gaat verloren en kans op redding zie ik niet!”*** Zelfs de volhardendste rebellen verliezen soms de moed.

**Geldgebrek van de Spanjaarden wordt redding**

Toch komt er redding uit een hoek, die niemand verwacht. Niet de strijdbare calvinisten, noch de prins van Oranje en evenmin de opstandige steden hadden dit verwacht, maar***geldgebrek***is de allergrootste vijand die Spanje heeft.

***“God en de mensen zijn tegen mij”*** roept Alva moedeloos uit, als koning Filips II hem op 19 oktober 1573 eindelijk ontslag verleent. Zijn onbetaalde troepen heeft hij niet langer in de hand. Overal heeft hij geld geleend. Een flink deel van zijn eigen vermogen heeft hij ingezet om zich in de Nederlanden drijvende te houden. Desondanks is dat niet gelukt. ***“Als Spanje geld had gestuurd, was Alva al lang overwinnaar geweest!”*** is de mening in Engeland. De Britse kooplieden zeggen dat zelfs spijtig, omdat de geuzen, die de Vlaamse en Brabantse havens blokkeren, een ramp voor de handel zijn.

Al beleeft Spanje zijn “Gouden Eeuw”, toch staat het land herhaaldelijk voor een bankroet (=dat er geen geld meer is). Om de Spaanse heerschappij in de Middellandse Zee (tegen de Turken) en in Midden- en Zuid-Amerika te kunnen handhaven, heeft Filips II grote vloten moeten uitrusten en dure legers op de been gebracht.

I

***« Por Dios, Patria y Rey! »*** (Voor God, het vaderland en de Koning) Jawel, maar belastingen hebben het land leeggezogen en in roekeloze overdaad hebben de edelen zich verrijkt.

***“Niet goud en zilver, maar zweet is het kostbaarste der metalen. Dat is de alom geldende en nooit haar waarde verliezende munt!”*** schrijft een bezorgde Spanjaard aan zijn koning. Juist in die Gouden Eeuw, nu goud­- en zilverschepen van de Nieuwe Wereld naar de Spaanse havens varen, tonen de Spanjaarden een minachting voor zweet en werk. Cervantes schrijft zijn *Don Quijote.*

Lope de Vega produceert zijn 700 toneelstukken, die door rondtrekkende gezelschappen met succes worden gespeeld. Binnenkort zullen El Greco, Murillo en Velasquez hun meesterwerken schilderen. Terwijl zoveel schittert en blinkt, staat Spanje vrijwel voor een bankroet. Want echt hard geploeterd, wordt er niet.

**Requesens wordt opvolger van Alva**

Alva is daarvan de dupe geworden. Tegen het eind van november draagt bij de landvoogdij over aan zijn opvolger: ***don Luis de Zuniga y Requesens***, (kortweg: Requesens) grootcommandeur van Castilië en voorheen stadhouder van Filips in Milaan.

Bijna 70 jaar oud verlaat Alva de Lage Landen - gehaat door vrijwel alle Nederlanders. Om zijn vele schuldeisers te ontlopen, vertrekt hij, als een dief, in het holst van de nacht. In Spanje valt hij in ongenade en verbanning naar zijn hertogdom volgt. Nog één keer zal de “IJzeren Hertog” van stal worden gehaald om voor Filips het koninkrijk Portugal te veroveren (1580). Tweejaar later ligt hij op zijn sterfbed. Dan wordt hij door wroeging over zijn daden gekweld.

***“Maakt u geen zorgen***,” laat Filips hem weten en met pijnlijke zelfoverschatting voegt bij eraan toe: ***“Ik zal uw daden wel verantwoorden bij God”. . .***

Voor Alva, wiens menselijkheid in ondankbare plichten voor koning en kerk ten onder ging, is het te hopen dat's konings woord in de hoge hemel telt. De proost van Mechelen is daar niet zo zeker van. Hij schrijft aan Granvelle, als Alva gestorven is:

***"Ik weet niet hoe hij zich daar, waar hij nu is****, (ongetwijfeld in de hemel!)* ***voor zijn daden verantwoorden zal!"***

Alva heeft de Nederlanden achtergelaten in ellendige armoede, in grote verwarring en diepe rouw. Met de komst van Requesens breekt een nieuw tijdperk aan

**0-0-0-0**