ikke modtaget riget af fru Margrete, salig ihukommelse. På den anden side fremtræder det nære forhold mellem det svenske og det danske rigsråd, mellem dette og Hanseatern. Sven-skerne takke de danske for deres gode hjælp og beder dem vedblivende holde fast som brødre ved, hvad de har lovet hin-anden; stædernesudsendinge rose dem herfor og opfordrer dem til også at holde, hvad de har lovet dem. For dette forbund er det, at kongen må bøje sig.

Endnu et par år bliver kampen ved; så tilendehinges den ved Eriks afsættelse, og med ham falder, i alt fald for et øje-blik, alle de tanker, han har kampet for. Unionen bliver til et blot og bart navn. Kristoffer af Baiern og det danske rigsråd opgiver Danmarks ret til Slesvig, idet de tilstår hertug Adolf det som arveligt len. Overfor Hanseatern endelig er den ny regerings eftergivenhed lige så stor, hvad man først nu ser ved et aktstykke, der er fremdraget i Ropps arbejde. Denne gang lade stæderne sig ikke nøje med en almindelig stadfæstelse på deres privilegier; foruden den få de bestemte, positive tilsgn. Kong Eriks føgedør skal give skadeserstatning, hans hovedmænd på Krogen, Peder Ore, skal udelvere alle de penge, han har opbebåret i Sundet, og Øresundstølenden må ikke hæves mere.

Det er denne række af indrømmelser, der udgør modbilledet til den fordrevne konges hårdnakkede kamp, og deri ligger også forskvet for Erik af Pommern, for hans personig-heed og hans politik.

K. Ereslev.

Konstantin Höhlbaum: Hansisches Urkundenbuch. I.
Halle, Buchhandl. d. Waisenh. 1876. 4°. XVIII + 523 SS.

Ingen vil kunne fortælde en Dansk Mand i med mindre glade Følelser at gjenkalde sig i Erindringen Fredsslutningen i Stralsund 1370 245, hvorved vort Fædreland kjøbte sig Ro med ydmygende Indrømmelser til Landets Fjender Hanse-
Hansisches Urkundenbuch.

L. 21

stænde. Og dog er det maaske mindre disse paatvungne Yndigelser, der endnu brænde i Sjælen, end Mindet om, at Danmarks Konge i Fredsslutningens Oieblik efter eget Valg vankede om i Landflygtighed for at paakalde Udlandets Bistand, men selv var vidt fjernet fra sit Folks Kamp og Nød. Er end Grunden til et sligt Valg i aldrig saa høj Grad stemmende med Klogskab og smith Beregning, berører det dog den Vedkommende, hvad enten han hedder Valdemar Atterdag eller Christiern II, en Del af den ham tilkommende Medfølelse hos det Folk, der som Betingelse for sin Kjærlighed til Fyrste-huset aldrig har krævet enten Lykke eller Kågt, men alene et Hjerte, der slog i Takt med Undersamtemes.

Hvor berettiget denne vor Betragtning af den ontalte Fredsslutning end imidlertid er, havde Modstænderne fra hune Tider dog utvivlsomt ogsaa Set til paa deres Side baade at glæde sig over det dengang Opmæde og til med Stolthed at see hen derpaa som paa en Seir runden af den jævne Borgermand over den overmægtige Fyrste. Og at denne Betragtningsmaade netop var Samtidens, synes det bekjendte plattyske Vers at vise om de «seven en sevenlig Hense» 1), som den spotske Konge sætter i Klasse med de vannægtige, uskadelige Gjæs, — og at det endnu er Opfattelsen paa visse Steder, viste den Fest, der 1875 2) fejredes i Stralsund til Minde om Dagen.

For at bringe Erindringer om Øieblikkets Glæde ned til Efterkommere udsattes ved denne Leilighet en Pris for den bedste historiske Skildring af den da for 500 Aar siden afsluttede Krig, hvilken Pris i afvigte Aar tilkendtes Dr. Dietrich Schäfer i Bremen. Men Onskens hos Deltagerne om varige Frugter af Feststemningen bevirkede endvidere, at man med Iver sluttede sig til et Forslag af Dr. Karl Keppmann, om at danne en Forening til at opfriske Minderne fra det gamle Hanseforbunds berømmelige Dage. Paa Foreningens

1) Kun i Forbigaaende være det sagt, at man næppe bør gjengive «seven en sevenlig» ved sin ordrette Oversættelse 77, men hel- lære ved det tilstrende Udtryk i vore Kæmpesager for at stør-thestemt Mængde «syr» og syvindstykke«.
første Møde, der afdholdtes Aaret efter i Lübeck, blev vedtaget som Program et Forslag af Professor Waitz i Göttingen, hvor-efter Virksomheden skulle have til Gjenstand Udgivelsen af historisk Kildestof, og derhos ved aarlige Forsamlinger paa forskjellige Steder og ved et Tidsskrift bestræbe sig for at holde Interessen levende og vække Opmærksomheden for Formaalet.

Men hver smuk og værdig end en saadann Opgave som Udgivelsen af Kilderne af det engang saa mægtige Forbunds Historie maa siges at være, er Sligt dog oftest en vanskelig Sag at gjenemføre i Henseende til Tilværelse i baade af skillende Arbeidskræfter og af de fornødne Pengemidler. Men i begge Retninger viste sig Sundheden af det gamle Ord om Lykkens Forjærlighed før de Freidige; Randt om fra de for- rigge Hansestæder, nu tildels smaa og ringe Kjobsteder, strømmede Tilsagn ind om aarlige Bidrag, der forenede og gav en ganske ansedlig Sum (i det hele raadede Foreningen 1875 over henimod 7000 Kroner om Aaret), og i den Kreds af yngle Mænd, der slutte sig om Waitz som Elever om deres Lærer, fandtes to Tydsk-Russere, Höhlbaum og v. d. Ropp, hvem man med Tryghed turde overtrage Arbeidet. Dette paabegyndtes oieblikkelig med Besøg ved de forskjellige, viidt adspredte Arkiver, hvor de eftersøgte Stof maatte antages bevaret, og hvor nu en ivrig Afsægning og Afskrivning blev sat i Gang under Medvirkning af Dr. Koppmann, der nemlig er beskjæffigtet for det Baierske historiske Selskab med at samle og udgive Hanserecesserne til Aar 1430.

Til at besørge den hanseatiske historiske Forenings Fortsættelse af dette Værk kaaredes Dr. Ropp, hvis Arbeide vil findes omtalt i den foregaaende Anmeldelse. Dr. Höhlbaums Opzag blev det derimod af Udgifte et Diplomatarium for Hansøforbundet, dets Udvikling og Virksomhed, der skulle denne et Supplement til Samlingen af Recesserne eller de i Fællesskab vedtagne Beslutninger. Men her standt man i visse Maader som overfor en bundles Brænd: Det enkelte Bind, hvornem Lappenberg kunde nojes 1830 i "Urkundliche Geschichte", foreslog nu kun lidet, de dengang tilfædesc Arkiver stode nu


At der overhovedet findes saaedeles Meget til vort Fædrelands Historie i det her anmeldte Bind, er en simpel Følge af det nøie Forhold, hvori Danmark og Hansestæderne stode til hinanden. Af eindommelig Interesse turde det dog navnlig være at see Danske Handelsmænd førdes 1122 i Utrecht (nø 8) og et Hundredaar senere i London, hvor det fra Arils Tid paualt dem som Vedtag for deres Fritagelse for adskillig borgerlig Tyning at vedligeholde en af Byens Porte Bishopsgate. Ved 1275 synes de imidlertid at forsvinde, og
L. 24

Literatur og Kritik.

deres Forpligtelse gaaer i Arv til de hanseatiske Kjøbmænd. Vel er hverken dette Faktum eller det meste Andet i Bogen i egenlig Forstand nye Opdagelser, men dels fandtes det før saa spredt og saa utilgængeligt, at mere et heldigt Træf end en sikker Beregning vilde henlede Opmærksomheden derpaa, dels faaer det nu som Led i sammenhørende Rækker et nyt Lys og sandere Udseende.

At en Udlænding ganske skalde undgaae Feiltagelser i det, han meddeler om nordiske Forhold, er naturligvis ikke at vente. Det Grønsum, der nævnes i nr. 1059, er saaledes Grønsund ved Møn og ikke den i Registeret udpegede Norske Lokalitet, Hvitanger er Markedspladsen paa Sjælland og ikke Hviddingherred i S. Jylland, *lagena* maa gjengives med Tonder og ikke med Fad (nr. 1372) og end mindre med Flaske (nr. 921), Halm (nr. 1097—99) er Øen Hjelm ved Jylland og ikke Halmstad. Men selve disse Udsættelser¹) vise ved deres Ubetydelighed, hvor stærkt Arbeidets fortrinlige Udførelse vilkaarlig skærper Fordringerne; thi i Virkeligheden føler man allevegne en saa priselig og hæderværdig Fild, en saa relig, ædvelig Prøvelse, at man kun med Højagtelse og Tak skilles fra Arbeidet. Og dobbelt Anledning turde der være til at fremføre denne Taksigelse, da alt dette hærdige Arbeide og prøvende Kritik fremhægger sine Resultater saa jævnt og stil-færdig.

¹) saa meget mere at undskyde, som de tildeles have Hjemmel i i Sulms Historie. Om Hvitanger smt. Nielsen: Valdemars Jorde-bog S. 118 32.

Frederik Kvanup.