STRAFFERETTEN I DANSKE LOV

AF DITLEV TAMM


Den mest isøjnefaldende mangel ved Danske Lovs straffelovbog set med en senere tids øjne er mangelen af en strafferettens almindelige del, og det var vel ikke mindst denne brist, der lå bag Ørsteds almindelige karakteristik af Danske Lov 6. bog som »den mindst fuldkomne« af lovens bøger. Samtidig
fremhæver Ørsted, at lovbogens strafferet er præget af »en for sin Tid sjelden Humanitet«.


i loven gjort alvorlige forsøg på at harmonisere de forskellige syn på straffen, der lå til grund for de enkelte kilder til lovbogens bestemmelser. Danske Lov 6. bog er derfor præget af en række forskellige strafferetlige principper og en betydelig variation i udbudet af straffeformer. Ejheller sondreses i loven klart mellem et offentligrettligt strafansvar og et civilrettligt erstatningsansvar. Der blev også ved Danske Lov givet nye straffebestemmelser. I 6-1 var indsat nye bestemmelser om straf for gudsbespottelse, 6-4 om majestætsforbrydelse var helt nyredigeret, men byggede dog til dels på ældre ret, mens 6-5 om børns forseelser mod deres forældre m. v. for størstedelen var nyt.

En væsentlig nydannelse var også, at der med Danske Lovs 6. bog var introduceret en egentlig strafferetssystematik, som ganske savnedes i de ældre love. Det system, der er lagt til grund er let at erkende, det er dekalogen eller de ti bud, der har bestemt rækkefølgen af de enkelte kapitler i Danske Lovs 6. bog. De tre første kapitler om kætteri m. v., sværgen og banden og helligbrøde modsvarer således de første tre bud – lovens første tavle –, og 6-4 om majestætsforbrydelsen danner overgangen til overtrædelser af de øvrige bud, hvortil der knytter sig et eller flere af lovens senere kapitler. Denne strafferetssystematik er ikke særegen for Danske Lov, men var almindeligt benyttet i samtid. At lægge dekalogen til grund for strafferetssystematikken er en tanke, der kan forfølges tilbage til samlinger af kanonisk ret i middelalderen. Efter reformationen blev strafferetsforestillingerne i Nordeuropa i stigende grad påvirket af mosaik ret, og dekalogen vandt indpas som grundlag for strafferetten både i lovgivningen og i litteraturen. Naturretslæreren Hugo Grotius anbefalede også dekalogens orden som grundlag for strafferetssystematikken (De jure Belli ac Pacis, 1643, II, 20 § 30).


væsentligste landvinding ved indførelsen af Danske Lovs strafferet i 1683 skal fremhæve 6. bogs klare systematik, kan hertil yderligere lægges den omstændighed, at de strafferetlige bestemmelser i 6. bog ikke senere kom til at stille sig hindrende i vejen for realiseringen af nye strafferetlige tanker i praksis.

Adresse:
Professor, dr. jur. Ditlev Tamm,
Det retsvidenskabelige Institut A,
Studiestræde 6, DK 1455 København K.

NY LITTERATUR


Københavns Politi Årsberetning 1982. 59 s. (Stencil.)

Karl Sellier: Schusswaffen und Schusswirkungen I. Ballistik — Medizin — Kriminalistik. Schmidt-Römhild Lübeck. 2. Aufl. 1982. ISBN 3-7950-0620-1. 564 s. 308 ill. m. m. DM 198. (Vil blive anmeldt.)