Aen de edele heeren borgermeesteren

ende vroetschap der stadt Utrecht

Geeft oitmoedelick te kennen Mathijs Casier,

wonende tot Leyden, dat hij heeft een iongh

wolffgen, staende in een kiste, mit een verckgen

dat hij uyt Turkijen heeft becomen, hebbende op ’t lijff

schaepswolle, ende noch een vreemt gedierte uyt

Oost-Indiën, ’t welck een racoen genaemt wort,

alle ’t welcke den suppliant wel geerne gedurende

dese jaermerckte om gelt zoude laten besien

om daermede een stuyver tot noodlick onderhout

van zijne drie kinderkens te mogen v[er]dienen,

versoeckende dat U Edele gelieven hem

zulcx toe te staen. Dit doende etcetera.