
Om end ikke altid fuldstændig rigtigt, saa dog i det hele med stor Takt have Udgiverne af Scriptores rerum Danicaeum henført Annalerne og Kronikerne nu til dette, nu til det Kloster.


Medens Daugaard med en vis Fæje ordnede sit Stof efter Dioskoeer-Forbindelserne, behandlede Dr. Kusz omtrent samtidigt de slævigske og holstenske Klosters Historie mere med Hensyn til Ordens-Sammenhængen. Skjønt heller ikke han klarede de omtalte Skjær, indeholdte hans Småskrifter dog saadan Prøver paa stor Skarpsindighed, at de længde ville bevare deres Betydning.

En tredie protestantisk Præst Winton gik derefter et Skript videre ved paa den ene Side at sammenkræve, paa den anden at

Allerede i flere Aar fortalte Rytet i Tydskland, at der i Ordenskredse i Østerrig arbejdedes paa et større Værk om Cistercienserne. Af den nævnte Anmeldelse kjendte man Forfatterens Navn, men om Værkets Indhold i det enkelte vidstes ikke andet, end hvad man kunde slutte sig til i de forskjellige Arkiver af Forøgserlerne, som tydeligt nok røbede Videnskabsmanden.


hver enkelt Stiftelse i alle de forskjellige Skrivemaader: den
rigtige foran med udhævet Tryk og derefter de andre uden
endog at forbigaa selv den dummeste Skrivefejl (Caramfasca,
Cara musta etc. — Cara Insula, Œm, p. 154) eller den mest
haandgribelige Bummert (Thwilum v. Tvilum, sub quo nomine
alud claustrum ordinis S. Augustini latere nobis videtur, —
Tuta Vallis, Tvis Kloster, p. 148). Og medens man hidtil,
vildledt ved alige forfalskede Navne, angav Tallet af Munko-
klostrerne til 1200, findes det i dette Værk ved denne Behand-
ling indskrænket til 742 Nummere. Heller ikke var det noget
ringe Arbejde at forklare den geografiske Beliggenhed for hvert
enkelt Kloster; men hvad der i den Retning kunde gjøres, er
udført, og Udsynet fremligger til Eftersyn i det overskuelige
Register.

Efter disse Forberedelser fortælles under hvert Nummer
for sig en condenseret Historie af Stiftelsen med en Oversigt
over den hidbørende Litteratur. Samtlige de saaledes henyttede
Skifter ere ligeledes i alfabetisk Orden opførte i Begyndelsen
af Bogen. Det er en Fortegnelse, hvis Omfang ikke kan andet
end slaa med Forhænselse, om der end umuligt kan være Tale
om en udtænkte Fuldstændighed. At saaledes Celsius Bulla-
rion (Apparatus ad hist. Sveo-Goth.) ikke findes paa Listen,
kunde maaske betegnes som en Mangel.

At endvidere disse Skifter, hvor de opføres som Kilder,
ikke findes kritisk ordnede, kunde vel ogsaa støde Øjet og
vække Betænkneligheder. Men i Virkeligheden vil en nærmere
Prøvelse vise, at Forf. meget godt har forstaaet at skjelne
mellem Kilder af første og af 3die eller 4die Rang, saa at man
ikke maa drage nogen ugunstig Slutning af en sådan Om-
stændighed som den, at man p. 142 i en og samme Linie
treffer: Narratio de fundatione Vitæ Scholæ; Mosenianus II 4;
Mirei chron. 107; Karup, Winter og Wegener.

Ikke som en Prøve paa Behandlingen, men som et ene-
staaende Exempel paa et Sted, hvor Anmelderen ikke føler sig
ganske tilfredsstillet, er der Anledning til at fremdrage Nr.
CCCLIX: Vitæ Scholæ. At der p. 141 forekommer et „Chronicon
Eriici regis“, skal ikke fremkalde Ophævelser, eftersom Forf.

Men selv om Kritiken paa dette Punkt måtte betegnes som mindre nøjagtig, man den Opgave, Værket har sat sig, dog erkjendes for at være løst haade fuldstændigt og mønster-værdigt. Et fortrinligt Register (p. 286—304) meddeleer et Oversigt over samtlige Cistercienser Abbedier med deres Grund-lægning, hvad der gjenstages under Form af en Stamstavle, der i sig selv er et typografisk Mesterværk. Men før at bruge den skulde man rigtignok helst kunne raade over et gammelt Cistercienser Refectorium, eftersom den udfoldet er ikke mindre end 11½ ALEN bred.


Videnskabsmand over hele Europa og ikke mindst i Danmark have staet Forfatteren virksom bi. En hel Side af Fortalen nævner med Tak deres Navne og deriblandt Gohejmearchivvar, Konferentsraad Wegeners og Bibliotheksassistent Weekes.

Til Slutning være endnu en Bøn henvendt til dette Tidskrifts hørende Læsere om, at de, hvis de skalde træffe et Manuscript, om endog kun et Brudstykke, af en Indicus monastierorum monialium Ordinis Cisterciensis, da venligst vilde indsende det til P. Leopold Janauschek, Dr. theol., Stift Zweil, Oesterreich.

G. v. Buchwald.