
Uppmärksamheten är starkt inriktad mot Danmark och Västeuropa. Östeuropa och Sydeuropa behanclas mera sporadiskt. Spanska inbördeskriget och Moskvaopersessionarna skildras men vi får inte veta om t.ex. upplösningen av bondeståndet i Ryssland och om Österrike-Ungerns sönderfall, förändringar som är viktiga att kännas till för att ge perspektiv på nuet. Betraktande delningen av Polen är 1939 nämns (s.295) slarvigt att större delen gick till Tyskland (Sovjetunionen fick den till areaalen större delen, även om befolkningen där var mindre än i den tyska delen). Författarna låter också Mussolini hylra nyblivna italienska mödrar genom att till dem udela Pius XI:s «encyclopedisk» - det skall naturligtvis vara påvens encyclica («Quadragesimo anno»).


Carl-Axel Gemzell


De nordiske landes udenrigs- og sikkerhedspolitik i perioden 1918-1940 er blevet grundigt analyseret i flere væsentlige fremstillinger. For eksempel i Erik Lønnoths, Viggo Sjøvists, Juhani Suomin' og Nils Ørviks oversigtsoversættelse over hhv. svensk, dansk, finsk og norsk udenrigspolitik i mellemkrigstiden. Den store – og tidlige – interesse for de nordiske småstater udenrigs- og sikkerhedspolitik og den meget fuldstændige gennemgang af det nationale udenrigsministerielle kaldemateriale, der ligger til grund for disse fremstillinger, har medvirket til, at der
længe har hersket udbredt enighed blandt faghistorikere om *hovedsættet* af netop denne periodes nordiske samarbejdsbestrebelses – og ikke mindst de militære sådanne.


Delvist nyt i forhold til tidligere forskning indenfor emnekræden, er forfatternes behandling af stormagternes og navnlig Sovjetunionens syn på de nordiske samarbejdsbestrebelses, og den indflydelse som dette, i de nordiske udenrigspolitiske beslutningsstagers perception, havde for udviklingen af et nordisk samarbejde. For Sovjetunionens vedkommende støtter undersøgelsen sig på allerede offentliggjort arkivmateriale i »Dokumenty vnesnej politiki SSSR,« samt avisartikler fra Pravda, Izvestija og et mindre antal norske kommunistiske aviser og periodica. Dette materiale har – mig bekendt – ikke tidligere været anvendt i sammenhæng med en undersøgelse af mellemkrigstidens nordiske samarbejdsbestrebelses.


Forfatterne peger ganske rigtigt på, at det militære samarbejde som regel foregik bilateralt og hovedsagelig med Sverige som initiativtager. Alligevel er forfatternes anvendelse af kildemateriale af svensk oprindelse begravset til årene
1918-33, og konsekvent har Holmestrand og Kristiansen undladt at benytte sig af materialet fra militære stabsarkiver, hvilket i hvert fald med hensyn til svensk synspunkter kunne have nuanceret undersøgelses konklusioner. I denne sammenhæng er det nødvendigt at pointere, at der er store lakerer i det norske kildemateriale, efter at tyskerne under okkupationen fjernede store arkivvnde vedrørende nordisk forsvarssamarbejde (jf. Nils Ørvik, Sikkerheds politikken 1920-1939, bd. II, Oslo 1961, p.39 og p.56) – det gælder både de militære arkiver og Uta神器departementets arkiv.

De nordiske landes forskelligartede sikkerheds-politiske interessers præciseres flere gange i bogen. Derfor forekommer det også metodisk betænkeligt, når søgelyset så ensidigt rettes mod kun en af samarbejdets fire parter, i hvert fald i det omfang tagtagelsene anvendes induktivt. Norge var jo netop det land, der gennem hele perioden havde mindst interesse i et fælles nordisk samarbejde, for som forfatterne skriver i deres konklusion (side 93), »blev trussens ubestemt, i stor grad tolket som at ingen trussel fantes og dermed var det vanskelig at se det egentlige bahavet for et forsvarssamarbejde«.

Jens J.K. Gregersen


Her kunne han udfylde sine gode personlige kontakter til vejkende udenrigsministre – Richard Sandler och Christian Günther, til forsvarsministrene Per Edvin Sköld og Allan Vougt samt till kabinetsekretæren i udenrigsministeriet, Erik Boheman.


Ehrensward sluttede sin karriere med rang af general, uden dog at have nået den stilling han mest af alt selv ønskede: position som øverstbefalende. »Han er for ung og hett«, havde daværende statsminister Per Albin Hansson vurderet, da Ehrensward havde muligheden i 1943. Reelt dækkede dette over, at Ehrensward