Nyere tid

Cronström redegør i sit skrift udfærdigt og indsigtsfuldt: ikke blot for den teknologiske standard ved tidens franske, tyske og spanske jernminer, men har også angivet dybtgående beregninger over minindriftenrentabilitet. Der er således tale om en højst værdifuld kilde, og udgavens betydning underbygges væsentligt ved udstikkelig indgående undersøgelse af skriften og dets indhold. Mest opsigtsvækkende er det nok, at det mener at kunne fastslå, at jernminderiften ikke præges af væsentlige, teknologiske fornyelser mellem 1670 og 1830, og at produktionssstigningen altså ikke skyldes stigende produktivitet; om dette også fik konsekvenser for rentabiliteten fremgår derimod ikke klart.

E. Ludvig Petersen


Det er en fortræffelig idé, at Livrustkammaren i Stockholm følger sine udstillinger op med ligevid bøger - i fornemt udsætt - som giver fremtrædende forskere lejlighed til at presentere »sin« syn på en rad tidsførelseres. Sidste års Lützen-publication (Jf. dette tidsskrift bd. 83, s. 195-206) blev belemnet af Sveriges Akademien med det »Hirschka priset«, og succesen følges i år op med en bog om den karolinske tidsalder, 1651-1718.

Ligesom forgængerens fremtræder bogen smukt, og alle afhandlingerne har væsentlig interesse. Museumschef Arne Losman behandler de tre Karlar i uddannelse, professor Bengt Olsson samtidens anstrengte, panegyriske litteratur og ambassadør Gunnar Jarring - i en perspektivvugt artikel - svenske rejsers, især til Asien, kulminerede under og efter Karl XII.s russiske felttog. Væsentlig er også docent Gunnar Artés' påvismning af, at det danske generalstabværk er tendentios. Selv fremhæver han, at der vel kom nye, specielt karolinske træk til »arméstridstaktiken«, men at den svenske taktik ikke adskiller sig fra den kontinentale ved at være offensiv. Der var snarest tale om »en skillad i graden af offensiv karakter« (s. 63).


En særstilling indtager docent Margareta Reveras charmerende afhandling, »en barock historia: Om den svenska 1600-talslyxen och dess plats i samhällsvandlingen« (s. 113-35), et forarbejde til en større monografi om de højere,
Kortere anmelser


E. Ladevig Petersen


Til belysning af leveviklærenes for tidligere tiders mennesker er bevaret en række skifter, fortæglerne over hvad afdøde officielt ejede på deres dødsdag. Denne udgivelse dækker perioden 1644-48, en del af Chr. IV's sidste regeringsår. Det geografiske område er Københavns vestegn.

Bogen falder i tre dele. En udmærket indledning skrevet af Jørgen Andersen, den bogstavrette gengivelse af kildene og fyldestgøende ordforklaringer og registre. Indledningen indeholder en fyldig redegørelse for specielt denne protokols tilkledelse, indretning og omfang og setter skifteforretningerne i perspektiv både historisk og juridisk. I midtlænderen var øvrigheden ikke nødvendigvis indblendet i skiftet fra generation til generation. Kun hvis skiftet gav anledning til uoverensstemmelser mellem æringerne eller hvis der blandt æringerne var umyndige, skulle øvrigheden nødvendigvis inddrages. Disse regler, som er nedtegnet i Vanske Løk, har betydet, at de tidligt nedskrevne skifter ikke kan karakteriseres som repræsentative, da det formentlig har været undtagelsen, at øvrigheden blev inddraget. Typisk har det været de store skifteforretninger, som har givet anledning til problemer. Disse regler ændres faktisk først i slutningen af 1700-tallet, hvor der udstedes et direkte påbud om, at der skal foreskrevet skifteprotokol i ethvert herred. I tiden op til de påbudte skifteprotokoller er der i nogle reesser tilladt til et sådant påbud. Der er altså tale om en overgangsperiode, hvor reglerne om offentlige skifteforretninger er flydende; hvordan det påvirker repræsentativiteten i de nedfældede skifteforretninger fra denne tid, mangler der en redegørelse for i indledningen.