perioden fra 1513 indtil 1558, hvor Sechers Corpus constitutionum Danicum begynder, som imødesættes med særlig spænding. Men selvfølgelig skal det hele med i et fuldstændigt projekt, blot må vi håbe, at fortsættelsen følger inden der er gået de 18 år, som adskiller udsendelsen af udgavens bind 1 og 2. I fororden stiller udgiverne da også en snarlig udgave af Christiern II's lovgivning i udsigt.


Fra Kristoffer af Bayerns tid bringes foruden kroningsedben de to kirkelige love udstedt af kongen og Hans Laxmand om tiende og om klostrene samt Lollandes vilkår fra 1445. Også i disse tilfælde er rigtigvægsløbet strakt vidt. Lollandes vilkår er dog lokal ret omend senere stadfæstet af kongen – dog først i 1504.

Fra Christian I's tid mærkes forordningen for Nørrejylland 1462 og Fyns vedøgt 1473 og fra kong Hans' regeringsperiodes hændelser i årene 1483 og en række mindre forordninger om håndelsforhold, håndværkere, klædeskrag m.v.

Som tillæg til samlingen bringes den såkaldte Modbog, de politimæssige forskrifter for fiskeri- og landere i Øresund. De bringes som Dronning Margrethes udfærdigelse med senere kongers stadfæstelse.

Der er med den foreliggende udgivelse udført et endda særdeles gedigent udgaverarbejde. Teksterne fremsætter klart og smukt og er lette at anvende for den, som behersker det gamle dansk, plattysk og latin. Vi er i Danmark forvænt med nye gode udgaver af de middelalderlige love. Der mangel nu kun lidt for at vi er fremme, hvor senere udgaver begynder. Denne anmel delelse skal derfor slutte med ønsket om, at der skabes mulighed for at føre udgaven frem til 1558.

Ditlev Tamm


»Måske endnu vigtigere end tjenesten i sig selv har forestillingen om tjenesten været. Der har eksisteret titusinder af individuelle billeder af tjenesten inde i hovedet på folk, billeder som har præget deres tankegang, og billeder, hvor ud fra man har gjort sine handlinger; handlinger som kunne være bevidste – eller ubevidste. Disse billeder vil aldrig kunne genskabe; alligevel må de være mentalitetshistoriens sande arbejdsområde. Doby har skrevet, at ingen bog vil kunne åbne dem. Så meget turde dog stå klart, at tjenesteidealet i senmiddelalderen var i disse billeder.«

Således slutter Lars Bisgaard sit kapitel om tjenesteidealet. Passagen er meget illustrerende for hans bog. For det veloplagte, lettere fabulerende sprog, for
arbejdets franske inspiration og ikke mindst for mentalitetshistoriens særlige problemer, vanskeligheden ved at definere og afgrænse den, ved at etablere den en metode. Det er mentalitetshistorie, Lars Bisgaard vil lave.

Han gør til indledning rede for mentalitetshistoriens opståen og udvikling fra den franske Annales-skole frem til den grundlæggende metodiske debat, der foregik i Frankrig i 1970’erne og som med Jacques LeGoff som anerkendt for alvor skaffede disciplinen indgang i den historiske branche. Men er det så mentalitetshistorie efter recepten, vi bliver præsenteret for. Befinder vi os »på det hverdagsagtige og det automatiks niveau«, der er mentalitetshistoriens? »Afslører (bogen) det upersonlige i et individs verden«, kan vi spørge med et par af de citater, Lars Bisgaard selv bruger til at karakterisere retningen?

Man kan ikke svare ubevidst på disse spørgsmål. Både titel (de to -ideal) og undertitel (studier i adelens tankemåde) antyder, at vi er ud over den rene automatik. Kan idealer og tænkemåde være udtryk for mere eller mindre ureflekteret, dunkel, kollektiv mentalitet? Er det ikke foretækkelse, der rager langt op i det dagklare og bevidste? Forfatteren kan naturligvis se problemet, og han udfolder stor sproglig behændighed for at få »det stærke rodfæstede ideal« til at økzivare med »sammundet kollektive mentalitet.« Det er ikke ganske overbevisende, men Lars Bisgaard får i hvert fald udvidet rammerne for sit mentalitetshubegreb, så hans emner kan være der.


Af de to temaer tjenesteideal og fromhedsideal, er det afgjort det sidste, der fylder og vejer mest i bogen. 18 mod 80 står det i sidetal mellem de to begreber. Teorien om tjenesteideal bygger på studiet af en enkelt kildegruppe, mens fromhedsidealet har en hel række til fundament. Det giver bogen en vis skævhed.

Det er de bevarede missiver fra 1448 til 1513, udgivet af Will. Christensen 1912-14, der er det helt centrale kildegrundlag under afsnittet om tjenesteideal. Disse »luxedde breve«, breve til enkelpersoner, har Lars Bisgaard gennemanalyseret for udsagn om forholdet til tjenestebegrebet. 772 missiver er der i samlingen, lidt over halvdelen med kongelig afsender, de fleste af resten adelige. Det lyder af ikke så lidt, men da en stor del af brevne stammer fra relativt få højadelige familiers arkiver, er det så som så med repræsentativiteten.
At ordet og begrebet tjeneste var et meget væsentligt element i forholdet mellem konge og adel, træder tydeligt frem. Adelige kunne ikke skrive til kongen uden tjenesteforskrifter i de indledende former. Kongen brugte vel sjældent ordet den modsatte vej, men han »bad« sine lensmænd m.m. göre dette eller hint. Han befalede eller bød ikke; det var en tjeneste, han skulle have, og en sådan bød man om. Det er en fin konstatering.

Tjenesterne bandt samfundet sammen på krys og tværs og fik det hele til at fungere. Opfattelsen af tjenesten som pligt, nødvendighed og selvfølgelighed turde man nok henregne til det kollektive mentalgods i tiden. Men var tjeneste også et ideal? Noget man bevidst stræbte imod? De breve, der især belyser dette forhold, opsigelsesbrevene, er der kun bevaret få af. Tre anføres af Lars Bisgaard og to mere kan føjes til (opsigelsen til Erik af Pommern og Iver Axelsens til Chr. 1), men de synes alle lige så vel at kunne tages til indlæg for, at det var troskaben, der var ideale.


Fromheden og fromhedsgeringerne skulle frelse sjælen fra fortsættelse efter døden, fra pinen i den skærsild, hvis varighed man ikke kendte. Det var fællesnævnere bag de forskellige bestæbelser, som træder frem af kilderne. At blive begravet det rette sted var et vigtigt led i denne sammenhæng. I testamenter betænker man med rund hånd kirker og klostre for at sikre sig et attrået og attraktivt sidste hvilested i selve gudshuset. Godt kunne også testamentariske ydelser til alme, til præster, døme og andet personale gøre, og i stigende grad synes gaver til de fattige at få betydning for sjælens frelse. Sidst i rækken af arvinger kom så familie, hushold og venner.

En anden kildegruppe er de messestifler, der er overtaler i stort tal. Lars Bisgaard har måttet »øgle« med at gennemgå 112 spredt i tid fra 1359 til 1524. Stiflerne viser i indhold et rigt variationsmønster. Det gik fra den enkle messeelsønlig til den stort iscenesatte med processioner, sang, rådelse og bræn- dende kærter. Fra den ugentlige messe til den dagligt afholdte. Fra afviklingen på de mere ydemige steder i perifer kirker til afholdelse ved populære altre og allerhelst i korst u domkirkerne.

Årtiden var den mest omfattende af de kirkelige handlinger, lægfolk kunne indstifte. Det var en art begravelsestjeneste, der strakte sig over næsten et døgn, og som siden afholdtes hvert år på begravelsesdagen. Helt i tråd med fromhedsinfationen i tiden kunne den fromme (og rige) ikke desto mindre stille årstider på flere dage om året. Årtiden var en minddefast af format med klokkerklingning, bespising af de betjente gejstlige, uddelinger til de fattige, vigilier (sang og latinsk tekstlusning) og celebrering af messer ved forskellige præster.

Mange andre kilder bidrager til billede af adelen og fromheden. Erhvervelse af mediedelagtighed i klostres gode gerninger, donationer af kirkeinventar og -ud-
smykning, bønnebager i adelig besiddelse, pilgrimsferd til hellige steder, hjembragte relikvier m.m. Alt i alt en manifestation af fromme gerninger så massiv, at ethvert gustent forsøg på at bortforskel troen på deres virkning, sjælens frelse, ville være håbløst.

Denne veldige udfoldelse bekræfter og udbygger vores opfattelse af den senmiddelalderlige religiositet, som den kendes fra tidens billedkunst og litteratur. En bølge af en underlig, næsten smertelig fromhed. At der i den fromme stræben mere eller mindre udpræget blandede sig motiver vendt mod denne verden, skal straks nævnes for fuldstændighedens skyld.

De ydelser, kirken skulle levere for de mange sjælens frelse, var ikke gratisydelser. Ydelserne krævede en indsats fra kirkens side, korterevarig eller oftest uendeligt. Mange messestiftelser indebærer tilknytning af en »evig vikar«, der skulle celebrere den stiftede handling og i øvrigt have sit udkomme af renten af en eller flere gårde, skænket kirken til lejligheden. I alt var det meget store formuer i penge og i jordegods især, der tilfødte gejstligheden. Men de mange kirkelige handlinger, man på tog sig, betød også store forpligtelser, udvidelser af præstekaren, oprettelse og vedligeholdelse af altre og gravninder m.m. Og da næsten alt stiftedes på evig tid, betød det en fortsat akkumulering af messer, åtider osv. og en stadig tættere trængsel i kirkerne. I Roskilde og Lund domkirker var der et halvt hundrede aldre med hver deres evige vikar. De fysiske udvidelser af kirkerne i senmiddelalderen er en naturlig konsekvens af denne udvikling, og den stadig stigende godsmængde i kirken hænder og de uuværerligt kræmmeraglige transaktioner bag de mange indgåede aftaler er træk, der leder frem mod reformationen.

Forholdet mellem adelen og præsteskabet ved indstiftelsen af de kirkelige handlinger er et spændende emne, som Lars Bisgaard også viste i en nogen opmærksomhed, og han antyder, at det uforudsigelige og ustyrlige pres fra adelen måske har været kirken for meget. Han har dog vist kun et enkelt eksempel til gode for teorien. Sikkert er det, at begge parter havde fordel af forholdet. De adelige fik udsigt til lindring og trøst i det evige, og kirken tog sig betalt i det tilegne. At adelen har været den udfarende kraft, er ganske plausibelt, men at kirken ikke skulle have været aktivt imødekommende over for det vitterlige behov, f.eks. gennem en via udvikling af sit »produkte«, lyder næsten for usandsynligt.

Uanset den lette slinger i forholdet til det mentalitetshistoriske begreb fremtræder Lars Bisgaards arbejde som et spændende og fortjensfuldt forsøg i branchen. Han har dertil fremhentet et stort og i mange år hengernet materiale og vist dets muligheder under moderne synsvinkler. Men det bør ikke blive ved det!

Harry Christensen