En samlet vurdering af bogen må først og fremmest påpege, at Vagn Skovgaard-Petersens bidrag som helhed ikke når op på de to andre forfatteres niveau. Faktisk er det lidt af en skuffelse at læse, når man tager forfatterens vægtige skolehistoriske bidrag i betragtning. Hvad angår Erik Nørrs og Harry Haues bidrag, kan de begge karakteriseres som solide fremstillinger med over- sigtskvaliteter. Som det turde være fremgået, giver Nør og Haue mere, end bogens titel egentlig lægger op til, men Haue vel egentlig også mindre, fordi til- synsmyndighedens politiske placering og virksomhed ikke står så centrale i hans bidrag. Alle tre er erfarne skribenter, hvilket også afspæjler sig i formid- lingen, selv om Haue gav mig lidt at tænke på med følgende »oplysning« (s. 369): »Rent teknisk er timestyringsmo- dellen udmøntet i en bestemmelse i be- kendtgørelsen om, at der som minimum skal anvides 40 timer + 1.15 time pr. kursist som det minimale ugentlige læskerskematimeforbrug til de skematim- mer, der skal læses i henhold til be- kendtgørelsens ugentlige timetab i de enkelte fag.« Der kan man bare se.

Claus Møller Jørgensen

OLDTID OG MIDDENALDER


Det er Niels Lunds erinde at analyse- re Adams oplysninger om Svens heden-
sig som en lidet villig samarbejdspar-
ner. De mange forfalskede breve, som
Bremerkirken producerede, uvist præcis
hvornår, vidner om dens kamp for at
holde på Norden ved at henvise til angi-
velige, ældre pavebreve.

Adam glorificerer Harald: Allerede
før han blev døbt, samarbejdede han
med Bremerkirken, han blev døbt efter
den tyske konges sejr over ham, han
fyldte hele Norden med præster og kir-
ker, mindet om ham vil leve i Bremen,
og Adam kan slutte sin fremstilling så-
ledes: »Han blev uskyldig såret og for-
jaget for Christi skyld, men han vil, det
håber jeg ikke komme til at savne mar-
tyrkronen«. Det er Niels Lunds store
fortjeneste, at han påviser ærkebispes-
krønikens karakte af politisk pamflet og
den klare tendens i skildringen af
Harald: sammenkoblingen mellem Bre-
merkirkens indsats og den glorværdige
Harald. De mere samtidige kilder viser
midlertid intet om et samarbejde mel-
lem Bremersædet og den danske konge.

Når Niels Lund herpå betvivler samt-
lige Adams oplysninger om Haralds en-
deligt, får han det vanskeligere. Han
finder det ikke sandsynligt, at Harald
flygtede til det hedenske Jumne, det
havde været rimeliggere at flygte til de
kristne aboder. Og heller ikke sand-
synligt, at hans mænd kunne lade ham
begrave i Roskilde, når Sven beherske-
de landet. Lunds analyse er her fyldt
med sandsynlighedsbetrætninger, hy-
potetiske antagelser og fornuftsraison-
nementer. Det er da muligt, han har ret,
men han fremstår ikke noget bevis
imod Adams oplysninger. Når dette er
sagt, skal jeg atter fremhæve den lille
bogs store fortjeneste, påvistningen af
Adams stærkt tendentiose fremstilling
af Haralds liv og død. I øvrigt er bogen
velskrevet og spændende og nydeligt
trykt. I litteraturlisten savnes en henvis-
ing til Aage Trommers afhandling fra
1957, som blandt andet påpeger den po-
litiske tendens i Adams krøniker.

Erik Ulsig

Vivian Etting: Fra jælleskab til blod-

Vivian Etting, der blandt andet er for-
fatter til en bog om Margrete den
Første, har også villet deltage i fejrin-
gen af Kalmarunionens 600-års jubi-
læum. Midlertid kan det være svært for
andre ting travlt optagne historikere
at nå at overholde deadlines. Det gælder
naturligvis også for dem, der bidrager
til den voksende historiske jubileums-
industri, så denne bog udkom den 6.
oktober 1998 og bærer endda præg af hast-
værk.

Skeletet i bogen udgøres, naturligt
nok, af en kortfattet oversigt over den
ganske indviklede politiske historie i de
123 år, Kalmarunionen eksisterede med
samt forhistorien. Reelt eksisterende
var den politiske forøring af de tre ri-
ger nu kun i perioderne 1389-1448,
1437-71 med afbrydelser, 1497-1501
samt 1520-21, og hvis man ser bort fra
farten før 1397 samt de perioder under
Christian I, hvor Karl Knutsson var
konge af Sverige, bliver kun ca. halvdan
af de 123 år tilbage. På dette skelet
anbringes forskellige dele med mere
kødfyde – fortroligvis af kulturhistorisk
art. Det er tydeligt, at dette stof i langt
højere grad har forfatterens interesse,
og her kan hun da også lejlighedsvis bi-
drage med nye eller mindre kendte op-
lysninger og synspunkter. Spændende
er således et kapitel om de konge- og
dronningekroner, Erik af Pommern
skænkede til Vadstena Kloster. Der ar-
gumenteres for sandsynligheden af, at
den mest pragtfulde af kronerne var
medbragt af drømning Philippa fra hen-
des hjemland England, hvorefter forfat-
teren på baggrund af en indgående sam-