Studier til den store nordiske Krigs Historie.

Af

E. Holm.

I.

Frederik IV og Czar Peter i Aaret 1716.

1. Føreløbige Forhandlinger og Aftaler om et Angreb paa Skaan.

Aldrig har vistnok et Forbund været sammenføjet med et slettere Kit, end det, som Czar Peter, Frederik IV og August II af Saxon-Polen havde sluttet indom Karl XII. I den Grad stode de, saa at sige, paa Springet til at fatte Mistro til hverandre. Men hvor meget man end fra dansk Side havde havt at klage over Czar Peters Færd ved flere Lejligheder, havde han efter Frederik IV's Besættelse af de gottorpske Lande vist Danmark-Norge en stor Tjeneste ved at forebygge en truenende Forbindelse imellem det gottorpske Hus og Preussen¹). Det nordiske Forbund var fra denne Tid i Virkeligheden indskrenket til Frederik IV og Czar Peter. Augusts Deltagelse i Krigen var med Undtagelse af et enkelt Øjeblik betydningsløs, og det er vanskeligt at sige, om den dansk-norske Konge eller den russiske Czar havde størst Mistillid til ham.

¹) Hist. Tidskrift IV, 6, 108.

Historisk Tidskrift. 5. R. III.

Ingen kunde følge disse Forhandlinger med større Op- mærksomhed end Czar Peter. I Slutningen af 1713 havde han erobret alt, hvad Sverige ejede Øst for Østerseen fra


Alle Dater angiver jeg efter ny Stil.

Allerede samme Aar som Slaget ved Helsingborg havde fundet Sted, havde han lovet Kong Frederik 6000 Mand russiske Tropper som Hjælpekorps til et nyt Angreb paa Skaane; men Stormvejr havde hindret Overførselen af disse Tropper fra Danzig til Danmark, og der var ikke blevet

1) Droyson anf. St. S. 97 Note.


1) Vaupell: Den dansk-norske Hær Historie I (1872), S. 123.
2) Højers Frederik IV's Historie. Manuskript Folio Aar 1711 § 5 (Gehejmarksivet).
ratificere Konventionen med Frederik IV saa silde, at denne først fik Underretning derom i de første Dage af Juni 1).
Kong Frederik erklærede nu, at det vilde blive for sent i det Aar, og at han desuden ikke uden Pengehjælp vilde kunne udrette tilstrækkeligt. Ganske vist led den dansk-norske Stats Krigsferelse meget under den stadige Brist paa Penge. Slette vare Finanserne i Forvejen, og nu havde Staten forts Krig i 5 Aar, i hvilken Tid en skrækkelig Pest 1711 havde hjemsegdt Landet og Hæren to Gange havde lidt saa afgjørende Nederlag, at den havde maatte organisere paa ny. Men Pengehensynet var neppe det eneste. Al Sandsynlighed er for, at Frederik IV, saa længe Dronning Anna regerede i England, har holdt det for i høj Grad betænkeligt at angribe Sverige i Skaane, thi den engelske Regering var i denne Tid afjort gunstig stemt imod Sverige, og det samme gjaldt om muligt i endnu højere Grad om Frankrig. Det er bekjendt, at disse to Stater strax efter Utrectterfreden nærmede sig til hinanden 2).
Hovedopgaven for Frederik IV's Politik paa denne Tid var aabenbart, næst det at sikre sig det gottorpske Slesvig,

1) Brav fra Frederik IV til Czar Peter af 4. Juni 1714.
at faa Svenskerne fordrevne fra Tyskland. Ikke blot kunde han derved maaske vinde en Del af Svensk-Pommern; men hvad der var det væsentlige, han vilde slippe for at sidde »imellem Hammeren og Ambolten«, saaledes som Danmark havde gjort det, siden den vestfalske Fred havde givet Sverige Herredømmet over vigtige Strækninger i Nordtyskland. Som Forbundene med Preussen og Hannover havde hvert dette Formaal, saaledes havde han med en stor Kraftanstrængelse arbejdet derpaa i Feittoget 1715, dette Feittog, som ikke blot var sejrigt til Søs, men ogsaa gjorde den forenede preussisk-danske Hær, med Forstærkelse af et saxisk Korps, til Herre over Stralsund og Rügen trods Karl XII's fortvivlede Modstand. Da Aaret endte, vajede det danske Flag fra Stralsunds Volde og paa Rügen. Svenskerne havde intet andet tilbage i Tyskland end Wismar, hvis Fald ikke kunde udeblive længe.

Det havde været en almindelig Menings, at Karl XII ikke vilde kunne fortsætte Krigen længere, hvis han bukkede under ved Stralsund, og den Tanke laa nær, at han selv vilde falde død eller levendor i Fjendernes Hænder. Men ved et vidunderligt Held lykkedes det ham at slippe bort i en Båd, og det fik den dansk-norske Stat at føle, thi fra nu af satte han alt ind paa at slaa den til Jorden. Det syntes forelobig, som om Frederik IV's Frugt af Feittoget 1715 var bleven den, at han maatte forsvare sig selv. Karl XII havde kun været faa Uger paa Sveriges Grund, inden han forsøgte at gaa over Øresund paa Ilsen for at angribe selve Kjøbenhavn, og da han havde maattet opgive denne Plan, kastede han sig allerede i Marts 1716 over det temmelig forsvarsloste Norge. Svagheden ved den dansk-norske Stats militære Stilling overfor Sverige, saadan som den var bleven efter Sundprovinsernes Tab, traadte tydelig
FREDRIK IV OG CZAR PETER 1716.

frem. Der var vitterlig kun et Middel til at tvinge Karl XII til Fred, det var ved en Kamp paa Liv og Død med ham i selve Sverige. Men et Angreb her mægtede Frederik IV ikke at gjøre med egne Kræfter. Hans Flaade var ikke mere end i Stand til blot at holde den danske Stangen, og vel var hans Hær nu til Trods for, at den for en stor Del bestod af hvervede Udlandinge, langt bedre, end den havde været 1712; men den var ingenlunde stærk nok til en saadan Kamp, og endnu mindre havde han en General, som kunde måle sig med Karl XII.

Da rakte Czar Peter ham Haanden, eller rettere, han havde allerede rakt ham den. Ligesom han 2 Aar tidligere havde foreslaaet Angrebet paa Karlskrona, snaledes var han nu rede til et lignende Foretagende. Underhandlinger, som 1715 f党组织 ham og Frederik IV om Samvirken til Søs, havde faaet en væregen Vigtighed, da Czar Peter i Efteraaret gav Fyrst Dolgorucky og Generaladjudent Jagouzinsky Paabud om at foreslaa Frederik IV et fælles Angreb næste Aar paa Sverige, snaledes at det ogsaa skulle rettes imod Skaane, med mindre Kongen af Sverige gjorde antagelige Fredstilbud. Herved forstod Czaren for sit Vedkommende, at han skulde afstå Rusland baade Ingermanland, Karelien, Estland og Litland. Denne Plan udviklede sig i Vintermaanederne under gjensidige Udtalelser til, at Czar Peter besluttede at lade den vigtigste Del af Angrebet, ogsaa for saa vidt han tog Del deri, blive rettet imod Sverige fra Vest, altsaa netop imod den skaanske Kyst.

2) I flere af Duttens Flyvskrifter, ikke blot i det fra svensk Kilde stammende La crise du Nord (1717), men ogsaa i det, man kan kalde, officiøst russiske: Lettre d'un gentilhomme de Mecklenbourg a son ami de Copenhague, Sweelin 23. Okt.

1716 (aftrykt hos Lambert; Memoires IX, 628 fl. med den uvidtige Tidsangivelse 23. Okt. 1719), og i en Note, som den russiske Resident Bestuechef overrakte den engelske Regering (trykt i Rabener: Leben Petri des orsten (1725) S. 605) nævnes Frederik IV som Planens Ophavsmand, og dette er gaaet over i Skrifter som: Histoire de Pierr e le Grand (Amsterdam et Leipzig 1742) II. 215 og Nordberg: Carl XII's historia (Stockholm 1740) II, 580. Sugens Sammenhæng er efter Aktstykkerne utvivlsomt den, at Tanken i Efteraaret 1715 er tidligst fremkomt fra russisk Side, men at det første formelige Forslag, som derefter i Henhold til, hvad Czar Peter havde læst udtalte, er blevet foreslagt til Forhandling, skyldes Frederik IV.
Karl XII; men man skal ikke derover glemme, hvorledes den svenske Flaade, til Trods for at den 1715 havde ligget under i de vigtigste Sammenstød med den dansk-norske, dog endnu herefter formaaede at holde sine Fjender i Respekt. Den forøvrende Styrke ved den svenske Militærorganisation, som har frelst Sverige under den store nordiske Krig, viser sig også på Somagterns Omraade.

Derfor var det, at Czar Peter, naar han vilde gaa Karl XII paa Livet, maatte prøve paa at tage ham Vest fra. Det er Sideslyktet til Sveriges Angrebsmaade imod Danmark-Norge i Midten af 17. Aarhundrede. Enhver vold, at Vejen for Svenskerne til at erobre alle de danske og norske Landskaber Øst for Øresund, som de dengang vandt, gik fra Syd-Vest op over den jydsk Halvo, og det var fra samme Side, det Stod kom 1813—1814, der sprængte Baandet mellem Danmark og Norge. Paa en lignende Maade mente Czar Peter 1715 og 1716 at kunne sikre sig de svenske Lande Øst for Østersøen ved at angribe Sverige fra Syd-Vest i Skaane.

Hvem kunde være en vigtigere Forbundsfele til et saa
dant Foretagende end Danmark-Norge med dets naturlige Ønske om at erobre de tabte Lande tillige? Det syntes at maatte være en lige saa paalidelig, som det var en nødvendig Forbundsfele. Oven i Kjøbet havde Czar Peter faaet et bedre Syn paa de Danske i militær Henseende, end han havde havt tidligere. Det var en Selvfølge, at Nederlagene ved Helsingborg og Gadebusch havde fremkaldt ugunstige Domne om det danske Hærvæsen i Krigens første Aar, og hvor lidt det end maaske har skortet paa Sømands-
dygtighed ved Ulrik Chr. Gyldenloves Førelse af Flaaden, var han ingen energisk eller dristig Krigernatur. Czar Peter havde lejlighedsvis ikke uvittig udtalt, at de Danske

1) Drojssen anf. St. IV, 2, 111 Note 2.
2) Depesche fra Westphalen 15. Marts 1715.

Skulde dette lykkes, maatte det ske med saa stor samlet Kraft som muligt. Men hvorledes skulde den russiske Hær kunne føres til Sjælland for derfra at vove Landgangen sammen med den danske Hær? Det traf sig netop saa heldig, at russiske Tropper allerede var paa Vejen imod Vest igjennem Landene Syd for Østersøen. Flere Aftaler havde i Aaret 1715 været trufne om, at Czar Peter skulde overlaade saavel den danske som den preussiske Konge 15 Bataljonger Fodfolk og 1000 Dragoner, saaledes, at disse Tropper for en Del skulde forplejes af dem 1). Af Aarsager,

---

som her må forbigaaas, vare disse Tropper ikke, som paa-
tænkt, blevne bragte ved Stralsunds Belejring. De bleve
staaende i Polen; men her vare de ikke længer fjernede,
cnl at de hurtig kunde marchere ind i Nordtyskland. Da
desuden Frederik Vilhelm af Preussen fornyede Overens-
komsten om de 15 Batailloner og 1000 Dragoner, saaledes at
de skulle kunne bruges ved Wismars Belejring ¹), drog dette
Korps i Begyndelsen af 1716 ad Mecklenburg til, hvor
Wismar blev holdt indesluttet af en Hær, der tilsidst talte
10000 Mand danske Tropper, 4000 Preussere og 4000
Hannoveranere ²). Czar Peters Tanke var nu, at ogsaa den
anden ligesaa stærke Afdeling af hans Tropper, der stod i
Polen, skulle rykke til Mecklenburg. Da Wismar utvils-
somt snart vilde overgives sig, vilde hele denne russiske
Styrke paa 30 Batailloner og 2000 Ryttere være til Raadig-
hed, saaledes at den, dækket af den dansk-norske Flåde i
Forening med nogle russiske Linieskibe og maaske ogsaa af
e en engelsk Eskadre, sikkert kunde fores over til Sjælland.
Til disse Korps vilde han joje Kjærnen af sit Fodfolk,
sine 3 Garderegimenter, som 45 Gallejer skulle fare fra
Libau langs Østersøens Sydkyst til de danske Farvande.
Der var altsaa god Ud sigt til, at han uden at udsætte sine
Tropper for store Farer kunde samle en mægtig Styrke imod
den Kant af Sverige, hvor Angrebet skulde finde Sted.

Czar Peter forelskede sig i løbet af Vinteren 1715—16
ret i denne Plan, og selv om han ikke vilde opfylde Fre-

¹) Droysen afd. St. 8. 153.
²) Vampoll afd. St. 1, 529.
derik IV's Anmodning om Pengehjælp, var det ikke Munds-
vejr, naar han den ene Gang efter den anden lod udtale 
sin Iver for Sagen til ham. Endog under en alvorlig 
Svækkelse, som et heftigt Sygdomsanfald voldte ham i De-
cember 1715, kunde han ikke lade være at drøfte Planen 
med Westphalen 1). Hos Frederik IV fandt han strax den 
Stemning, han ønskede. Kong Frederik skrev til ham i 
et Brev, dateret Lejren ved Stralsund 1. December 1715, 
at han blot tænkte paa, hvorledes man tidlig næste Aar 
kunde angribe Kongen af Sverige i Hjærtet af hans Lande, 
av og at han agtede at forhandle derom med Czarens General-
adjutant Jagousinsky, som var hos ham. Da det saa lyk-
kedes Karl XII at naa hjem til Sverige, og Frederik IV 
var truet med at blive nødt til at forsvare sig imod hans 
Angreb, syntes det, at Czar Peter med særlig Grund kunde 
udtale, at det vilde blive Danmark, der kom til at vinde 
den største Fragt af Toget, hvis det lykkedes 2). Det havde 
Udsigt til baade at slippe for truende Farer og til at vinde 
de skænske Landskaber tilbage.

Og dog var Frederik IV ikke uden Skraper ved at 
gjøre Toget paa den Maade, Czar Peter foreslag. Han 
onskede helst, at de skulle ones med Kongerne Frederik 
Vilhelm I og Georg I om alle i Forening at angribe Sve-
riges 3), ikke blot fordi Angrebet derved vilde vinde i Kraft, 
av og andre States, særlig Frankrigs Indblanding til Gavn for 
Sverige da kunde blive holdt borte, men vistnok ogsaa fordi


2) Udateret Erklæring i Anledning af Frederik IV's Resolution af 
3. Marts om Samvirken i dette Aar.

3) Brev fra Frederik IV til Kongen af Preussen 28. Januar 1716, 
til Czar Peter 7. Marts 1716, til Statsafsendingen Meyer i Berlin 
han hellere vilde have en Hjælpcær sammensat af preussiske og russiske Korpse end af Russere alene. Han og hans Raadgivere vare aabenbart ængstelige før, at det, naar Russerne dannede Flertallet af Landgangstropperne, skulde blive Czaren, der kom til egenmægtig at fastsætte den endelige Fred. Større var deres Tillid til Czar Peter ikke.


¹) Vampoll afs. St. I, 556.
den Begjæring til Rusland, at de 10000 Mand, som efter
Sigende allerede vare ombord paa Gallejerne og paa Vejen
til Pommern, maatte tillige med 9 Linieskibe fra Reval og
de 15 Batailloner, han tidligere havde sikret sig, stilles
til hans Raadighed, saaledes, at han kunde bruge dem alle-
vegne, hvor det blev nødvendigt, ogsaa i Norge. Han op-
fordrede fremdeles Czaren til fra sin Side at gjøre en Di-
version imod Sverige; en saadan kunde gjøres sikkert, da
den svenske Flaade i Carlkrona rimeligvis vilde sejle til
Nordsøen for der at operere imod Norge. — Det er klart,
at Kong Frederik har set Forholdene i Norge i det
sorteste Lys. Han havde aabenbart kun lidet Haab om
med egne Kræfter at kunne kaste Karl XII tilbage igjen
til Sverige.

Men i hvor stærk en Sindsbevægelse Frederik IV og
hans Ministre end vare, synes det dog utroligt, at de kunde
tænke sig Muligheden af, at Czar Peter vilde opfylde en
saadan Begjæring. Man kan forstå, at Westphalen havde
«et temmelig stærkt Oprins» med den lidenskabelige Czar,
da han rykkede frem med den. Peter erklærede, at han
ikke kunde indlade sig paa at sende sine Tropper til Norge.
Derimod fremhævede han, og det med god Grund, at netop
ved at føre Krigen ind i Hjertet af Sverige vilde man
allerbedst kunne frigjøre Norge for det svenske Angreb.
Han mindede om, hvorledes han før dette store og held-
bringende Værks Skyld, tvært imod hvad han havde for-
pligtet sig til ved sine Fredslutninger med Tyrkiet, havde
ladet sine Tropper overvintre i Polen, og at han ogsaa
havde bragt saadanne andre Ofe, at han haabede, at Kong
Frederik før sit eget Velfærds Skyld ikke blot vilde fast-
holde Landgångsplanen, men ogsaa gjøre sit yderste for at
få den til at lykkes. I Øjeblikket var han selv i Stand


Det var derfor kun en kort Tid, at Frédrik IV havde opgivet Tanken om Toget til Skåne, og den 15. April 2) rejste han over til Gottorp for lettere personig at kunne træffe sammen med Czar Peter og mundtlig aftale alt med ham om det paatænkte Tog. Et saadant Mode havde i

1) Depeche fra Westphalen 11. April 1716.
2) Angivelsen den 16. April, som man tidt ser, er urigtig.

Men hvor skulde Mødet finde Sted? Karl XII's Angreb paa Norge gjorde det naturligt for Frederik IV, at han ønskede kun at fjærne sig saa lidt som muligt fra sine egne Stater, og han vilde derfor helst have, at Czaren paa sin Rejse til Pyrmont skulde komme til ham i Holsten eller i det mindste mødes med ham i Nærheden af Græsen. Czar Peter havde ogsaa først stillet Valget imellem enten Holsten eller Stralsund; men han frafaldt snart Tanken

---
1) Depeche af 18. Februar 1716.

Det saa imidlertid tidlig ud, som om der kunde stille sig Vanskeligheder i Vejen for en stærk Tilnærmelse imellem de tvende Fyrster. Czar Peter fandt ingenlunde Frederik IV ivrig nok. Medens han selv talte om, at han vilde gjore Angrebet paa Sverige med mere end 40 Batailloner, klagede han over, at den danske Regering ikke traf Forberedelser til Toget, men næsten lod til at ville blive staaende ved at belejre Wismar 1). Det kunde kun skærpe hans Misnøjse, da han mærkede, hvor skræmmet Kong Frederik var bleven ved Svenskernes Indfald i Norge, ja han udtalte endog Frygt for, at Kongen havde aabnet Forhandlinger med Sverige om en Sørred 2). Hertil kom Sammenstød imellem den russiske Ambassador i Kjøbenhavn, Fyrst Dolgorucky og Regeringen her. Denne fandt, at Dolgorucky handlede egenmægtig ved uden at sætte sig i Forbindelse med den at henvende sig til Hagerlavet i Kjøbenhavn om at faa

bagt et stort Parti Beskojter og ved paa egen Haand at lade Mandskab fra nogle russiske Krigsskibe blive indkvarteret i Byen. Dolgorucky meldte harmfuld Czar Peter, at man havde modsat sig Skridt, han havde gjort for at fra Møllerne i Kjøbenhavn til at male Mel til Brug for det russiske Korps, som til Sommeren skalde tage Del i Toget imod Skaane. Vistnok paastode de danske Ministre, at det var umuligt at opfylde hans Forlangende, da de først maatte have, hvad den danske Hær og Flaade trengte til, og Møllerne havde fuldt op at gjøre hermed. De tilbode ham ogsaa, at de vilde skrive til Magistraten i forskjellige sjællandske Kjøbsteder om at drage Omsorg for, at det Mel, Russerne ønskede, kunde blive malet der. Men Dolgorucky opfattede det kun som Udfluger, og hans Indberetning derom satte Czar Peter saaledes i Harnisk, at Westphalen maatte doje et voldsomt Opfrin med ham. Den kildsige Fyrste var saa opirret, at han for bedre at skaffe sin Vrede Luft blandede russiske Ord ind i sin Tale¹). Skjønt dette Sammensted ikke vedrørte noget væsentligt Punkt, var det dog uheldigt, og det kom desuden paa et Tidspunkt, da Frederik IV havde ment at maatte afslaa en Anmodning, Czaenen havde rettet til ham om at sende nogle Orlogsskibe op til Nordsøen for der at møde et Par russiske Krigsskibe, som vare paa Vejen fra


Naar Czar Peter i denne Tid kunde faa Tivl, om det var muligt at stole paa Medvirksomhed fra Danmark-Norges Side, var dette uberettiget, for saavidt Stemningen hos Regeringen her overvejende gik i den Retning. Skjønt det ingenlunde fattedes Frederik IV paa Karakterfæthed, har han dog til forskjellige Tider ladet sig paavirke af Mænd af meget forskjellige Moninger. Hans Konsejl var paa denne Tid sammensat af D. Wibe, O. Krabbe, Chr. Sehestedt og I. G. Holstein, af hvilke de tre første var Mænd af dansk Byrd, Holstein derimod en født Mecklenburger. Medens Holstein ligesaa fuldt nu, som dengang Krigen brod ud 1700, nærede Mistro iii, at der kunde findes noget ved et Forbund med Rasland, ware Wibe og Sehestedt i Aaret 1716 ikke mindre end i 1700 stemte for at virke sammen med Czar Peter. Det var med Føje, at denne kaldte Wibe »vor oprigtige Ven« og udtalte sig med Anerkendelse om Chr. Sehestedt 2). Og disse tvende Mænd, til hvem Krabbe kjendelig sluttede sig, havde i denne Sag mest at sige hos Frederik IV. Wibe var endnu afgjort den Minister, hvis Raad i det Hele gjaldt mest hos Kongen 3), og Sehestedt havde ved

---

3) Höjers Oplæselse af Meddæsningen imellem I. G. Holsteins og
sin Stilling som Oversekretær i det tyske Kancelli, hvorved han tillige var Udenrigsminister, ikke ringe Indflydelse paa den ydre Politik. Netop han har paa denne Tid omstændelig udviklet for Kongen, af hvor stor Vigtighed det var i den Sommer, der nu forestod, at lægge Kraft i Krigsforelsen imod Sverige, det gjaldt om at forfolge de i det forrige Aar vundne Fordele og drage Gavn af den hele heldige politiske Stilling ikke mindre end af den løstede Stemning, som de lykkelige Kampe havde vakt hos Officerer, Soldater og Matroser. Spildte man nu Øjeblikket til at tilkempe sig en hæderlig og fordelagtig Fred, kunde der gaa Aarhundreder hen, inden et saadant Øjeblik vendte tilbage. Men Hovedpunktet i en kraftig Krigsforelse var for Sehestedt netop at prøve en Landgang i Skaane i Forening med Tropper fra Kongens Forbundsstøl, samtidig med at Czaren fra Finland gjorde et stærkt Angreb paa Sverige, og medens man tillige burde forurolige Svenskerne fra den norske Grænse 1).

Czar Peter kunde, det er utvivlsomt, stole paa den dansk-norske Regering i den Sag, hvorom her var Tale; men den havde unøgelig ikke Lyst til blindt at følge hans Politik i alt eller til af Hensyn til ham at fjærne sig fra andre Forbundsstøller. Uheldigvis skulde der komme Forhold frem, som maatte vanskeliggjøre en nøje Tilslutning til ham.

2. Det mecklenburgske Spørgsmål og Wismars Kapitulation.


ligeledes selvraadige Adel; men det var en vel kjendt Sag, at, som han holdt af at efterligne Karl XII i Paaklædning, saaledes vare hans Sympathier under Krigen stærkt paa denne Side. Ingen af Nabofyrsterne, hverken Frederik Vilhelm I, Georg I eller Frederik IV havde et godt Øje til ham, og Uviljen imod ham forøgedes af mecklenburgsk født Adelsmænd, der indtoge høje Stillinger i Danmark og Hannover, hos Frederik IV af I. G. Holstein og General Dewitz, hos Georg I af A. G. Bernstorff, der mere end nogen anden havde Indflydelse over sin Konge, og hvem man har kaldt Sjælen i det mecklenburgske Iliderskab

Hvor svensksindet Karl Leopold end var, havde han intet imod, at Wismar blev frataget Sverige, forudsat at det kunde tilfalde ham selv, og da han det foregaaende Aar indrommede Frederik IV Bet til under det pommerske Felt-tog at have Magasiner og Garrison i Rostock, havde han som Vederlag faaet Løfte om, at Kongen vilde bruge sine "gute Officia" hos Kejseren og sine Forbundsfæller, for at han ved Krigens Slutning kunde faa Wismar, dog kun efter at Fæstningsværkerne her vare slojfede). Men det kan være tvivlsomt, om Frederik IV har ment det alvorlig med dette Tilsagn, thi han var faa Uger i Forvejen bleven enig med Preussen og Hannover om, at de vilde arbejde paa, at Wismar, nær det var erobret fra Svenskerne, blev gjort til en fri Rigsstad. Hvad enten Hertugen har kjendt

---

1) Droysen af St. 152 og 99.
3) Depeche til Westphalen af 31. Marts 1716. Kongen har senere Igjeldighedvis i et Brev af 5. Februar 1718 til Kongen af Preussen udviklet, at Konventionen i Retzkow ikke stred med hans Traktater med Preussen og Hannover, fordi han ved hin Konvention ikke havde lovet andet end "unsere gute Officia, die aber denen förnlichen Traktaten nicht derogiren"; men netop
denne Aftale eller ikke, havde han god Grund til ikke at opfatte nogen af disse tre Magter som en vel sindet Nabø. Man kan ikke undre sig over, at han søgte at finde Støtte hos Czar Peter, eller, naaforet det første Skridt til Til-merkmelsen er sket fra russisk Side, over at han da skyndte sig med at gribe den Haand, der blev rakt ham.


1) Samme Despatch til Westphalen.

Det mecklenburgske Spergsmaal skulde oven i Kjøbet faa en Braad, der gjorde det endnu farligere. Wismar var blevet holdt indeslutet siden Slutningen af 1715. Midt i Vinteren havde Hertugen gjort et Forsøg paa at faa Byen i sine Hænder ved at foreslå, at det skulde overlades ham at holde den besat indtil den endelige Fred. I saa Fald skulde den svenske Besættning strax drage hjem, og han vilde lade tilbyde den svenske Vicegouverør i Byen en Sum Penge for at faa ham til at gaa ind derpaa. Dette Forslag, der tydelig var dannet efter Forbilledet af, hvad der var sket ved Stettin 1713, blev tilraadet af den preussiske

Strax i Begyndelsen af Aaret 1716 var det Kongen af Preussens Mening at lade sine egne Tropper ved Wismar afløse af de russiske Batailoner, der vare på Marchen ind

---


i Nordtyskland og forplejedes paa hans Bekostning\textsuperscript{1}). Fra dansk Side havde man intet at indvende herimod\textsuperscript{2}), og Kong Georg samstemmede i den Grad med en saadan Tanke, at Bernstorff selv udtalte, at hvis 12 Batailloner af disse russiske Tropper bleve trukne hen til at deltage i Belejringen af Wismar, vilde Kong Georg yde en Tredjedel af, hvad der gik med til deres Underhold\textsuperscript{3}). Men Opfattelsen blev en anden, da den mecklenburgske Giftermaalsplan udviklede sig. Da ser man Kongen af Danmark forestille Frederik Vilhelm I, hvor vigtigt det vilde være at tvinge Wismar til Overgivelse, inden de russiske Batailloner kom derhen. Selv om de kun bleve brugte her faa Dage, vilde de dog gjøre Krav paa Del i det Bytte, der her blev gjort, «og søge paa den ene eller den anden Maade at stille store Prætensioner». Han bad derfor Kongen af Preussen om at lade sine Tropper blive staende her endnu i 14 Dage, i Løbet af hvilken Tid man kunde haahe, at Fæstningen vilde overgive sig. Det vilde, udtalte han udtrykkelig, være lidet ønskeligt, at Hertugen af Mecklenburg fik Wismar\textsuperscript{4}). Frederik Vilhelm gik fra sin Side ind paa den danske Konges Opfattelse og love, at Fodfolket skulde blive staende endnu længere end 14 Dage, hvis det var nødvendigt. Derimod maatte han have sit Ryteri hort derfra\textsuperscript{5}). Størst Virkning havde det mecklenburgske Ægte-skrab dog paa Georg I og hans Hannoveranske Raadgivere. De havde nylig faaet et Bevis paa Hertagen af Mecklen-

\textsuperscript{1) Depeche fra Meyer af 11. Januar 1716. Droksen anf. St. IV, 2, 15\textsuperscript{4}.}

\textsuperscript{2) Depeche til Meyer af 1. Februar 1716.}


\textsuperscript{4) Depecher til Meyer af 17. og 31. Marts.}

\textsuperscript{5) Depeche fra Meyer til Sehestedt af 29. Marts.}
burgs Sindelag, da denne bestemt havde afslaaet Kong Georgs Onske om, at hannoveranske Tropper maatte komme til at ligge i Garnison i Rostock sammen med de danske Batailloner, som Hertugen det foregaaende Aar havde op-taget i denne By¹). Dette Sindelag kunde blive farligt, naar det fik lensland at støtte sig til. Da man desuden fra hannoveransk Side, til Trods for, at Frederik Vilhelm I var Kong Georgs Svigerson, nærmede en indgropet Missild til Berlinerhollæt, følte man sig dobbelt ængstelig ved Tanken om, hvad der mulig kunde ske i Mecklenburg.

Fyrt Repnin med de russiske 15 Batailloner nærmede sig i Virkeligheden stærkt dette Land. Men Frederik IV stræbte at komme ham i Forkjobet, og General Dewitz, den danske Generalgouvernor i Pommern, der nu havde overtaget den øverste ledelse af Belejringen og givet den foregaaet Kraft, fik Paabud fra ham²) om i Forening med de andre Generaler, der kommanderede ved Wismar, at formaa Vice-gouverneren og Kommandanten her til at kapitulere inden 2 Gange 24 Timer. Dette Tilbud blev afvist (8. April); men tre Dage efter gjenoptoges Forhandlingerne fra svensk Side, og imidlertid kom den hannoveranske Landdrost Werpup, Bernstorfs egen Svigerson, til Dewitz med Bud om, at »Hans storbritanniske Majestæt ønskede paa enhver Maade at afværge, at Moskoviterne kom til at faa Del i Besættelsen af Wismar«. Dewitz skrev strax til Kongen for at faa at vide, hvad han skulde gjøre, saafremt Russerne kom, inden Fæstningen havde overgivet sig. Men han fik ikke Tid til at oppebi en saadan Instrux, som han be-synderlig nok ikke havde faaet tidligere, uagtet han flere

¹) Rapport fra General Dewitz 18. Marts.
²) Skrivelse fra Kongen af 31. Marts.
Gange havde anmodet derom 1). Da Repnin, som rykkede frem „over Hals og Hoved“, naade Wismar med nogle af sine Batailloner, var Kapitulationen indledet, men heller ikke mere. Allerede inden han kom hertil, havde han fra Güstrow skrevet til Dewitz, at han haabede, denne ikke vilde indlade sig paa nogen Kapitulation uden hans Vidende 2). Nu forordrede han, at en Del af hans Soldater, i Forhold til den Styrkes Størrelse, som han førte med sig, skulde lægges i Garnison sammen med de danske, hannoveranske og preussiske Tropper 3).

Dewitz vidste, at hans Konge helst var fri for at se Russerne i Wismar, Kong Georg havde paa det størkeste udtalt sig imod, at de kom til at danne en Del af Garnisonen her 4), og personlig delte han som født mecklenburgsk Adelsmand sine Standsfellers Vrede imod Hertug Karl Leonpold, hvem han mindst af alt undte, ved Russernes Hjælp at faa Wismar 5). Det kom derfor strax til et alvorligt

---

5) Det er betegnende for Dewitz’s Stemninger, at han, uagtet Rostock i Følge Konventionen i Rezislow skulde rømmes af de
Sammenstød mellem ham og Repnin. Forgjæves søgte denne at skræmme ham ved at erklære, at han ikke vilde erkjende Gyldigheden af den Kapitulation, om hvilken der blev forhandlet, men vilde optræde som Fjende imod den svenske Garnison. Dewitz igt tog — i det mindste efter sit eget Sigende — stor Høflighed imod ham og tilbød ham, at de skulde skiftes om at give Parolen, hver sin Uge; men han gav ellers ikke efter. Den 19. April underrettede han den russiske General om, at Kapitulationen var fuldstændig sluttet samme Morgen, han vilde gjerne have opfyldt hans Ønsker, men han havde ikke nogen Ordre dertil og maatte derfor afvente en saadan.

Hvis Dewitz var bleven staende ved denne Erklæring, vilde han have været uangribelig. Men han tilføjede, at han vilde finde det saa meget mere betænkeligt at gjøre, hvad Repnin ønskede, som den derværende »storbritanniske Minister« mod samme Dags Post atter havde modtaget en Skrivelse fra sit Hof om, at de nordiske Forbundsstærker vilde blive sigtede for at forhindre sig imod Rigsforfatningen, saaafremt de uden Kejserens og Rigets Samtykke optog et stort Korps af en fremmed Nations Tropper i Riget. Deraf vilde Frankrig kunne tage Anledning til at lade Tropper rykke ind paa tysk Grund til Garn for Sverige. Dewitz henstillede derfor til Repnin, om denne ikke vilde finde, at der under slige Forhold var Grund nok for ham til ogsaa uden Ordre at nåe hans Tropper Tilladelse til at deltage i Byens Besættelse.

Skjønt Dewitz paa en Maade skjød Kong Georg frem

Danske, saa snart Wismar havde overgivet sig, dog vilde have Frederik IV til at vedblive med at holde den besat indtil den almindelige Fredsforhandling (Rapport til Kongen af 7. Marts).
som Dække for sig, havde han i Virkelskeden udtalt sin egen Opfattelse saaledes, at han derved stillede sig i Brechen imod den Forbitræselse fra russisk Side, som han ved vidste, ikke vilde udeblive. Oven i Kjøbet gjorde han, hvad han kunde, for at faa Frederik IV til ikke at ændre det Forbud, han selv foreløbig havde udstedt imod, at Russerne fik Del i Garnisonen. Han fremhævede nemlig sterkt i en Skrivelse til Kongen, at der ikke blot fra hanooverans Side var nedlagt Indsigelse imod Opfyldelsen af Repnin's Ønske, men at ogsaa Preusserne tydelig havde vist, at de ej heller gjerne saa, at det blev opfyldt. "Saafremt han", tilføjede han, "med næste Post fik Paabud fra Kongen om at lade Russerne rykke ind, vilde han dog ikke handle derefter, inden han fik Svar paa, hvad han nu tilskrev Kongen". Han havde den Tilfredsstillelse, at denne ikke blot godkjendte, men ogsaa roste den Holdning, han havde vist.

Repnin blev opbragt over Dewitz's Svar, og da en Afdeling preussiske Soldater 20. April skulde rykke ind i Fæstningen, lod han 1000 Mænd af sit Fodfolk prøve paa at rykke ind sammen med dem. Men den hanooveranske General Pentz erklærede dem, at han havde Ordre fra Dewitz til ikke at lade dem komme ind. De trak sig da rolig tilbage. Ogsaa paa en anden Kant af Fæstningen stod en russisk Afdeling rede til at marchere ind; men her hindrede Dewitz det personlig ved en i al Højighed holdt Samtale

med velkommende Officerer 1). Repnin saa, at han kun ved at bruge Magt vilde kunne tiltrøde sig Adgang til Fæstningen; men dertil var hans Styrke for ringe. Han maatte nojes med at give sin Forbitrelse over Dewitz's Færd Luft i sin Rapport til Czar Peter, og denne var ikke sen med at sende Frederik IV en Strom af bire Klager.

Da Dewitz havde erklæret Repnin, at han ikke endnu havde faaet Ordrer hjemmefra, holdt Czaren i sin Klage til Kong Frederik sig ogsaa udelukkende til ham, hvem han stempled som ledet af ond Vilje. »Han har«, skrev han, »erklæret vor General og vore Tropper aabne Fjendtligheder og dermed Os selv Krig, saa at han fuldstændig har undergravet det smukke Venskabsbaand og den Alliance, som knyttede os sammen.« Hvis ikke Repnin havde vist sig saa maadeholden, vilde det efter Czarens Paastand være kommet til et aabent Brud, han maatte altsaa have »Satisfaktion«, saaledes som Billighed krævede det, og han ventede, at Frederik IV vilde lade et forholdsmaessigt Tal Russere drage ind i Wismar 2).

Frederik IV kunde umulig lade Dewitz falde, da denne vitterlig kun havde gjort, hvad han vidste, stemmede med Kongens Synsmæde. Men da Czaren opfattede, hvad der var sket, som en alvorlig Krænkelse, kunde det let faa farlige Virkninger for den fælles Expedition imod Skaane. Hvor meget Frederik IV end holdt paa sin egen og sin Stats Værdighed, kan det vel derfor være et Spørgsmaal,

1) Saaledes fremstille Dewitz og General Leegandte Sagen i deres Rapporter af 20. April. I Følge den almindelige Fremstilling var Repnin kun bleven afholdt fra at trænge ind i Fæstningen derved, at de hannoverske Tropper paa trænede Maade havde gjort Front imod hans Folk.

om han ikke vilde have indrømmet Czarens Faaband paa at fåe et forholdsmæssigt Tal af sine Soldater optaget i Fæstningen, saaafremt han ikke havde vidst, at dette stred baade mod den engelske og den preussiske Konges Onsker. Det var kun faa Dage siden, at den preussiske Statsafsender i Kjøbenhavn, Kniphhausen, indstændig havde opfordret den dansk-norske Regering til ikke at lade russiske Tropper komme ind i Wismar2). Naturligvis paaberaabte Frederik IV sig denne den engelske og den preussiske Konges Opfattelse i Svaret til Czaren, ligesom han gjorde gjældende, at Dewitz kun kunde have indrømmet Repnin at rykke ind i Fæstningen, saaafremt der havde fundet en foregaaende Afsale Sted imellem de to Magter, hvis Tropper havde belæjet den3). Russerne vare og bleve udelukkede fra Wismar.

Dette Sammenstod var det første Vidnesbyrd om den Fare for Forbundet imod Sverige, der laa i det mecklenburgske Spørgsmaal. Først og fremmest med Hensyn til Forholdet mellem Georg I og Czar Peter. Medens Czaren tidligere ikke blot havde udtalt sig med Velvilje og Højagtelse om den engelske Konge, men endogaa stærkt attrael at se ham knyttet til det nordiske Forbund, kem han nu i Harnisk imod ham og hans hannevoranske Raadgivere, som han vidste, ivrig havde arbejdet for Russernes Udelukkelse fra Wismar. Paa dansk Side blev General Dewitz Gjenstand för hans udprægede Had. Allerede inden Wismars


Historisk Tidsskrift 3. R. III.
Kapitulation havde han hort, at Dewitz var ilde sindet imod Hertugen af Mecklenburg, og han havde ladet Repnin tilskrive ham, at det havde været ham «meget sensible» at høre om denne hans Stemning imod Hertugen, den maatte han lade fare). Nu saa han, at Opfordringen infødt havde frugtet, og han opfattede Dewitz’s Færd som dikteret af dette hans Had, der ogsaa havde bragt ham til at mistro Russerne.


Men hvor nær Czar Peter end tog sig, hvad der var hændet ved denne Bys Overgivelse, og hav han dog ikke Planen om i Fællesskab med Frederik IV at gaa los paa

2) Ligesom han i sin Klage til Kong Frederik blot holdt sig til Dewitz, saaledes har han i sin Dagsbog kun talt om denne som den skyldige (Baermeister auf St. S. 23: „die Widerspenstigkeit seines Generals Dewitz").


1) Depeche fra Meyer af 1. Marts, til hvem Frederik Vilhelm I sagde „d’une maniere tres gracieuse qu’il fallait aussi que du
gjøre, var kun at hjælpe Frederik IV med at faa Leverance fra prussiske Støeder af Tovværk, han havde erklæret sig villig til at yde Transportskibe for Betaling\(^1\), og han havde givet Tilsagn om at opfordre Georg I til i Tide at støtte Danmark med en klækkelig Forstærkning af Tropper og Skibe\(^2\). Derimod havde han stedse tidligere afslaat Frederik IV's Ønske om at faa prussiske Hjælpetropper med paa Toget, idet han udtalte, at han ikke vilde gaa ud over, hvad han havde forpligtet sig til ved Traktaten af 1715, nemlig at virke til at fordrive Svenskerne fra Tyskland. Heller ikke nu i Stettin vilde han overlade Czar Peter en Del Rytteri til Angrebet paa Sverige; men han samtykkede dog i for Betaling at stille en Snes Transportskibe til hans Raadighed. Vigtigst var det, at han gav sit Minde til, at Wismar, naar dets Fæstningsværker vare slojfede, blev overgivet til Hertugen af Mecklenburg\(^3\). Forholdet imellem de tvende Fyrster blev saa venskabeligt, at Czaren kunde rejse til Mødet med Frederik IV, sikker paa, at Præussen ikke vilde træde i Vejen for Toget imod Sverige.

Imidlertid havde Frederik IV utaalmødig ventet i Slesvig

---

\(^1\) Depoche fra Meyer af 22. Marts.

\(^2\) Brev fra Frederik Vilhelm I til Frederik IV af 15. Febr.

og Holsten paa Czar Peters Komme. Tilbojelig som han var til at fatte Mistanke, havde han ikke holdt af, at denne havde havt en Sammenkomst med den preussiske Konge alene. Derimod havde han ikke blot gjerné villet have Frederik Vilhelm med ved sit eget Møde med Czaren; men han havde helst set, at Preusserkongen var kommen til ham et Par Dage førend Czaren, for at de kunde treffe fornødne Aftale med hinanden om Forhandlingerne med denne 1). Han stolede paa, at han skulde kunne udøve Indflydelse paa Frederik Vilhelm. Men denne kom slet ikke til Mødet, idet han undskyldte sig med en nødvendig Rejse til Kleve. Hans virkelige Grund var vistnok den, at han ikke vilde have mere at gjøre med Toget til Skaane end at yde nogle Transportskibe. Samtidig trak det ud med Mødet imellem Frederik IV og Czar Peter. Maaske lod denne vente paa sig, fordi han vilde have sine Tropper saa langt som muligt paa Vejen imod Vest inden Mødet; men ogsaa Kong Frederik virkede til Udseetelsen; thi efter at der først fra begge Sider havde været Tale om at lade Wismar være Mødesledet, vilde han dog løg efter ikke vide noget deraf, dels paa Grund af de Uenigheder, der havde været om denne Bys Besættelse, dels fordi de russiske Tropper spillede Mester i Mecklenburg 2). Han vilde ikke færre sig længere fra Grænsen end højst til Lüneburg.


3) Herom har Theatrum Europæum XXI (1733) S. 474 en for

Det ser underlig kunnet og hensynsløst ud, at Frederik IV valgte at lade tvende af sine Repræsentanter være den af Czar Peter siden Wismars Kapitulation afskyede Dewitz1) samt I. G. Holstein, der med Foe gjaldt for at være en Medstander af Tilslutningen til Rusland. Men politisk Takt udmærkede meget lidt Frederik IV, og især synes det at have gjaldt som en Trossætning i Kjøbenhavn døggen, at man ved at vise sig fojelig og eftergivende overfor Czaren kun opmærkede, at denne blev dobbelt fordringsfuld og utafelig. Selv om der vistnok var en Del sandt heri, kan det dog næppe være tvivlsomt, at det var udlagt ved en Lejlighed som denne at tage saa lidet Hensyn til hans vel kjendte Stemning.


Men ligesom Czaren stødte tidligere den ene Gang


1) Protokol over denne Forhandling findes afskrevet i Gehejmeregistraturprotokollen for Arvet 1710 i Gehejmearchivet.
rik Vilhelm i »de pressanteste Termini« for at skaffe Kongen af Danmark slige Skibe »for en civil og billig Pris« 1).

Samme Dag, denne Traktat blev undertegnet, gav Frederik IV paa lignende Maade, som Kong Frederik Vilhelm havde gjort ved Modet i Stettin, Czar Peter et skriftligt Tilsig om at gjøre sit yderste, for at Wismar, naar dets Fæstningsværker være slofjede, kunde blive overdraget til Hertugen af Mecklenburg. Til Vederlag skulle Hertugen love at vise Dronningen at Danmark og hendes Søskende »prompte Retfærdighed« med Hensyn til den dem efter deres Fader Hertugen af Mecklenburg-Güstrow efterladte Arv. Frederik loveved vistnok ikke her andet end, hvad han havde forpligtet sig til ved sin Konvention med Hertugen det føregaaende Aar; men det var dog en tydelig Indrømmelse til Czaren og kan kun opfattes som en Slags Tillæg til Altonaerkonventionen.


1) Denne Traktat, der hidtil har været ukjendt i det enkelte, findes i Afskrift baade i det Langelækske Diplomatarium i Gelejne-arkivet og i Udforingsministeriets Arkiv. Den er tillægt som Tillæg Nr. 3, aftrykt efter den skild nævnte Afskrift, der er langt bedre end den anden.


Efter at alt var bragt i Orden ved Forhandlingerne i Hamburg og Altona, rejste Czaren til Pyrmont for at bruge Badet der, og imidlertid gjaldt det om at træffe alle de Forberedelser til Toget, som det var muligt at komme til Ende med. Den særlige Opgabe, der var stillet den dansk-norske Regering, var at skaffe Transportmidler tilveje og at gjøre det umuligt for Sverige at hindre Troppernes Overtale fra Tyskland til Sjælland.

Ingen kan være i Trivl om, at dette Aar 1716 har krævet overordentlige Offre og Anstrængelser fra Danmark-Norges Side. I Januar havde Regeringen i største Hast maatte opbyde alt for at forsvare Kjobenhavn imod Karl

2) Kong Frederiks Smykede är udtalt klart i et Brev fra ham til Czaren af 19. Maj, hvor han taler om Nødvendigheden af at gjøre et kraftigt Angreb paa Skanen: „Denn ich seh kein Mittel als dieses den opiniöten Feind zu Friedensgedanken zu bringen und diesem langwreichigen Kriege ein, ob Gott will, erwünschtes und glorreiches Ende zu machen".

1) For at spare de store Udgifter til Fragnen af dem bleve de sendt til deres Hjemsteder, om end saaledes, at der blev optaget en Liste over dem (Protokol over Gehejmekonseillets Møder 1719. 28. April).
endog opbringe en stor Mængde danske Handelsskibe 1). Regeringen var nødt til at træffe Forsvarsforholdsregler baade ved Kjøbenhavn og ved Kjøge, saavel som paa forskjellige Steder af den sjællandske Kyst. Hvis den svenske Flade sejlede til Norge, var det klart, at Gabels Eskadre deroppe 2) kunde komme i en alvorlig Fare, og alt blev derfor anspændt for at kunne førstærke den saaledes, at den kunde byde Svenskerne Spisens.


Den Frygt for Norges Skjæbne, som Kong Frederik saa stærkt havde følt i Martsmaaned, var bleven forvandlet til Glæde, og Vaabenskiftet havde i dette Halvar ligesom i 1715 ført til Sejr for den dansk-norske Stat; men paa Grund af de Anstrængelser, som havde maatte gjøres, var det blevet umuligt at træffe Forberedelser til Angrebet paa Skaane. Czar Peters Klager i Føraarsmaanederne over, at der intet skete i saa Henseende fra dansk Side 3), vare derfor ube-

2) Jfkr. S. 16.
3) Bergmann: Peter der Grosse IV, 76; Depeche fra Westphalen af 31. Marts 1716.
rettigede. Han vilde ikke kunne kaste Skylden paa andre end paa sin rastlose Fjende Karl XII, der, selv om hans Angreb paa Norge faldt uheldig ud, ved dette vikede til at svække den dansk-norske Stats fattige Hjælpekilder og derned vanskeliggjorde det for den at fremskynde Forberedelsen af den for ham saa farlige Plan imod Skaane. Set paa denne Maade har Karl XII ved sin uheldige Krig i Norge gavnet Sverige.


Samme Dag disse sidste Ordre bleve udstedte, og Dagen efter at Tordenskjolds med sin Flotille var sejlet fra Kjobenhavn til Norge, tog Regeringen fat paa Transport
gav Frederik IV (6. Juli) baadeLovenn og Westphalen Paalæg om at tænge stærkt ind påa Czaren og hans Generaler, for at Overforelsen af de russiske Tropper kunde ske snart 1).


1) Alle de her anførte Ordre findes i Gehejmsarkivet i de fra Krigsministeriet aflaverede Papirer.


fordrive Rusland fra Østersøen, hvis Karl XII vilde glemme, hvad der var sket, og søge Vederlag i Rusland for sine Tab i det tyske Rige\textsuperscript{1}). Men kort efter gave de to vigtigste engelske Ministre Lord Townshend og Lord Sunderland Söhrenthal Tilsagn om, at der skulle blive sendt Kongen af Danmark en Flaade til Hjælp; de vilde, sagde de, se at finde et Paaskud, hvormed de kunde forsøge et saadant Skridt før Parlamentet\textsuperscript{2}).

En Hovedbetingelse for, at Frederik IV. skulle kunne maa sit Onske, var, at ikke Ruslands og England-Hannovers Interesser tørnede sammen. Czar Peter havde i Marts sendt sin højt betroede Diplomat, Fyrrst Kurakin til London for at underhandle om en Alliance med England; men det viste sig umuligt at komme til Enighed, hvad enten Aarsagen var, at den engelske Regering krævede en Handelstraktat, som Kurakin sagde, at han fattedes Fuldmagt til at slutte, eller Czar Peter har villet drive England til mere bestemt fjendtlige Skridt imod Sverige, end det vilde indlade sig på\textsuperscript{3}). Efter at allerede dette havde fremkaldt en Udsættelse af Flaadens Afsendelse og endmere svækket de engelske Ministres næppe synderlig store Iver for denne Sag\textsuperscript{4}), kom

\textsuperscript{1)} E. F. Carlson: Om Fredsunderhandlningerne 1709—1718 (Stockholm 1857) S. 92, Note 1.
\textsuperscript{2)} Söhrenthals Depecher fra de første Maaneder af 1716 indeholdt akskiltige Meddelelser om Udtalelser af Bernstorff og af de engelske Statsmand. Den i Texten citerede Ytring staa i Söhrenthals Depeche af 17. April. — I Depechen af 7. April siger han, at Bernstorff var saa ivrig for at få Flaaden sendt til Østersøen, som om han var Kong Frederiks egen Minister.
\textsuperscript{3)} Det første omtalt i Söhrenthals Depecher som Aarsagen, det sidste i den af Lord Stanhope i Februar 1720 aftattede Svarnoté til Rusland, som er aftrykt i (Rabøner): Leben Peters des ersten (1725) S. 581.
den mecklenburgske Tvist til og voldte alvorlige Vansk eligheeder\(^1\)). Nu var det ikke blot Handels- og Somagts-spørgsmaa1, det gjaldt om, nu kom ogsaa hannoveransk-mecklenburgske Lidenskaber i Bevægelse. Bernstorff og Czar Peter bleve paa et saare vigtigt Punkt hinandens skarpe Modstandere.


\(^1\) Depeche fra Sölenthal af 19. Maj.
Hjælpemidler, Gud havde lagt i hans Haand, til at kuld-
kaste slige Planer. Men hvis Kong Karl gik ind paa den
engelske Konges Ænsker, var denne rede til ikke blot selv
at fastholde den gode Forstaelse, der længe havde hersket
imellem England og Sverige; men han vilde ogsaa gjøre sit
bedste for at udjævne Striden imellem Sverige og de andre
nordiske Magter\footnote{Denne Noter er aftrykt i flere af Detidens Flyveskrifter f. E., i The
interest of Great Britain, London 1716, samt i Lettres
historiques fra samme Aar (La Haye et Amsterdam). Drey-
seren ans. St. 190 har vendt op og ned paa den engelske Politik
med Hensyn til Norge, idet han lader Kong Georg kræve dette
Land afstaaet til Sverige, hvis det vilde overlade ham Bremen
og Verden og erkende Danmarks Ret til det gettorpske Slesvig.
Ja Dreyser lader endog dette Forløg blive foretaget det danske
Hof og der finde Talsemænd i Bernstorffs Landsmænd. Han citerer
ingen Kilde for denne forunderlige Meddelelse, hvorfra Bernstorff
skulde have rettet et Forløg til Frederik IV, om hvilket han
møtte vide, at det vilde skabe et ulegetligt Brud imellem den
dansk-norske Regering og England-Hannover, et Forløg endelig,
der ved, hvad det indeholdt om Norge, stod i den grolseste Mod-
sætning til den engelske Note til Karl XII. Endelig vilde et
saalant Forløg stribe bestemt imod, hvad Bernstorff fortalte
Søhlenhal om Preliminairernes Indhold. Der er i det Hede ikke
i de danske diplomatiske Akstykker Spor til, at et sligt Forløg er
gjort den dansk-norske Regering. — Sammesteds fortæller Drey-
sen, ogsaa uden at anføre nogen Kilde, at Georg I i de Dage,
Caren forbundede med Frederik IV i Hamburg, søgte at afverge
Rustningerne imod Sverige ved at tilbyde ham, at han møtte
beholde alt, hvad han havde frøtaget Sverige, blot med Und-
tagelse af et Stykke af Lilland, som Herreagen af Gottorp skulle
have som Vederlag for sin Del af Slesvig. Men dette Tilbud
havde Caren afvist! — Altsaa samtidig med, at England-Hannover
af Frygt for Ruslands stigende Magt ved Østerson vilde søge at
magle en Fred for Sverige, skal det have arbejdet paa, at Sverige
kom til at ofere alt, hvad det havde Øst for Østerson, deriblandt
selve Finland, som Czar Peter stelte havde teækt at give tilbage
til Sverige! Det ser baade besynderligt og nederdragligt ud, og
det i den Græd, at man har Røt til at drage Rigtigheden af
denne Meddelelse i Tid vil saa længe, til man ser en paalidelig
Kilde anført som Støtte for den.
Söhlenthal, vilde Georg I opstille som Fredspreliminarer, at han saavel som den danske Konge skulde beholde, hvad de havde besat 1).


ville gjore os al mulig Umage før, at den russiske Landgang i Sverige ikke skal finde Sted* ¹).


Men den engelsk-hannoveranske Politik slog hurtig om. Hvad der end har været Grund dertil²), standsede ikke

¹) Droyson auf St. 177.
³) Her er et Punkt, der trenger til at oplyses fra engelsk Side. — Söhlenthal fortæller i sin Depeche af 20. Juni, at Fyrst Kurakin havde sagt ham, at han nu havde faaet Faldmagt til at slutte
blot af Tale i London om, at Planen imod Skaane burde
opgives; men Bernstorff forsikrede allerede i Slutningen af
Juni, at om Norris end ikke vilde kunne gaa angrebsvis
frem imod Sverige, inden han fik Svar fra Kong Karl paa
den Note, han skalde tilsende ham ved Hjælp af Residenten
i Stockholm, vilde han dog faa Ordre til at lægge sig ved
Bornholm eller Karlskrona for at hindre Svenskernes Flaaede
fra at løbe ud. Den danske Konge kunde imidlertid ufor-
styrret lade de russiske Tropper føre over fra Nordtyskland 1).
Ja, snart efter hørte Søhlenthal baaede af Bernstorff og af
Kong George anden viglige hanoveranske Minister, Grev

en Handelstraktat med England og et Forsvarsforbund til Sikker-
het for den protestantiske Tronfølge her. Skjønt Søhlenthal til-
føjer, at Czaren til Vederlag vilde have Hjælp af engelske Skibe
paa Vilkaar, som han ikke trøede, at England vilde indramme, er
det muligt, at de engelske Statsmænd have opfattet Karakins Til-
bud som berølgende med Hansa til Czar Peters Politik. I
Flyveskriftet: The interest of Great Britain S. 161 beder det,
at Norris fik Ordre til at forene sig med den danske og den
russiske Flaaede, fordi Karl XII svarede træende paa Jacksons
Note; men den engelske Regering kan umulig have faaet Svar
fra Karl XII, inden den skiftede Holdhæning. Desuden viser Bern-
storffs Udtalelser til Søhlenthal, at man, da dette skete, endnu
ikke vidste, hvordan det svenske Svar vilde blive, og det Svar,
som Kong Karl gav, er da ogsaa først dateret Lund 17. Novem-
ber 1716. (Nordberg auf St. 582.) I Danmark har man troet
at Vide, at det engelske Flaaede først blev bragt til at virke noget
"saldet", da Karl XII sendte den engelske Note tilbage naabnet
(Betenkning af Wibe til Kongen 5. Oktober); men Karl har, som
aført, svaret paa Noten, om end senere. Den berømte engelske
Diplomat H. Walpole fortalte i Slutningen af Juli 1716 i Haag
til den derværrende danske Resident v. Stöcken, at den engelske
Statssekretær Lord Stanhope kort i Forvejen under sit Ophold i
Haag havde faaet Efterretning om, at Svenkerne laa med en
Flaaede paa 22 Krigsskibe ved Bornholm. Dette havde havt den
Virkning, at der strax var blevet sendt Norris en ny Instrux, om
hvilken Walpole sagde, at den vilde svaare til den danske Konges
Ønsker. (Depeche fra v. Stöcken 23. Juli 1716.)


Saledes var alt endelig kommet i god Orden; men det var først den 24. Juli, at Norris fik sine nye Ordre\(^3\). Frederik IV klagede over, at megen Tid var gnaet tabt\(^4\). Han har formodentlig savnet den engelske Flaade til at hjælpe med at holde Soen fri for svenske Krigs-skibe; derfor havde ingen Transportskibe kunnet stikke i Soen\(^5\), Forbindelsen med de andre Landsdele havde været vanskeliggjort, og Tilsendelsen af, hvad der skulde

\(^2\) Depeche fra Söhlethal af 30. Juni.
\(^3\) Skrivelse fra Schestedt til Norris af 24. Juli.
\(^4\) Depeche til Söhlethal af 18. Juli og af 8. December, hvor det udtrykkelig siges, at derved var „der Transport der Russen so sehr verspätet und alles rückgängig geworden“.
\(^5\) Han havde under disse Forhold afgaaet en Opfordring, som Fyrst Dolgorucky allerede 27. Juni havde rettet til ham om at sende Transportskibe til Mecklenburg (Protokol om denne Forhandling er vedlagt Ordres de la cour til Westphalen 1716).


1) Man faar et klart Indlysk af Flaadens daarlige Tilstand, naar det i en kongelig Resolution af 30. Oktober hedder, at „der ikke atter man blive udsent skige Skibe, hvilke ligesom ud sidst forledne Campaigne, saa snart de i Søen kom, igen Reparation nødig havde“.

2) De vigtigste Paragrafer af den ere trykte i Tillægget til denne Afsendelse som Nr. 4.


Sasse skulde undersøge, om det var sandt, alle Reparationer skulde ske saa hurtig som muligt, der vilde blive givet gratis Træ hertil, de, der fattedes Penge, skulde fæ Kredit, men al Vrangvilje vilde blive haardt straffet\textsuperscript{1}).

Mere kunde føreløbig ikke kræves af den preussiske Regering, og da det var overdraget en saa virksom Mand som Povl Lovenorn at lede den vigtigste Del af Transportvæsenet hernede, kunde der haabes paa god Fremgang.


Det maatte være en Hovedopgave for den dansk-norske Regering at klare disse Pengeførsel saa snart som muligt før at undgaa Tidspilde. Forskudet af Betalingen for den første Maaned blev ogsaa sendt, saaledes at, om det end paa Grund af en mindre praktisk Fremgangsmaade først blev udbetalt Skibsrederne i Slutningen af Juli,

\textsuperscript{1}) Manuskriptsamling. Dansk Adelshistorie paa det kgl. Bibliothek. Pakke 40.

Vistnok havde den preussiske Konge det i sin Magt at klare Vanskelighederne. Han kunde have beslået, at Transportskibene skulde sejle, idet han paatog sig at bringe Kautionssagen i Orden med den dansk-norske Regering. Men skjønt Frederik Vilhelm saa, at Toget til Skaane kunde gavne ham selv ved at tvinge Karl XII til en Fred, der kunde sikre ham Stettin og skaffe Ro i "Nordvropa, var han ingenlunde nogen haardnakket Fjende af Sverige, og han undtrådte det Fred paa maadeheldne Vilkaar, hvis det vilde slutte en almindelig Fred med sine Fjender"). Han følte sig derfor ikke oplagt til at gjøre Frederik IV nogen Tjeneste for at fremskynde dets Ulykke, saa meget mindre som han af flere Grunde i Øjeblikket var vantent

1) Droysen af St. 172.

1) Om disse brydsmomme Forhandlinger se Meyers Dececher for Juli og August med vedlagte Breve til Massow.
Endelig lykkedes det Meyer, ved personlig at søge Foretræde hos den preussiske Kongo paa hans Lystslot Wustershausen, at formaa ham (21. August) til at paabye, at Skibene skulde sejle, paa det Vilkaar, at Meyer satte »sin Ære i Pant paa«, at han vilde skaffe en tilstrækkelig Kaution for Skibene fra den danske Konge¹).


¹) Korrespondancesprotokol med Generalkommissariet.
udtalte det Haab, at han vilde vise saa meget desto større Iver, som ellers »de slettenkende og svensksindede let kunde maa deres Maal, nemlig ad slige Veje at hindre den Plan, man havde lagt«. Men ikke nok hermed, Frederik IV vilde endog sætte den engelske Konge i Bevægelse, for ved hans Hjælp bedre at faa Bugt med de Vanskeligheder, der gjordes fra preussisk Side 1).


---

1) Depeche til Söhlenthal af 25. August.
5. Czar Peter i Kjøbenhavn.


1) Tallet angives ogsaa undertiden til 48.
Han blev modtaget med store æresbevisninger. Kongen sejlede ham imøde ud paa Røden, Militæret og Borgerne paraderede i Gaderne. Efter Aftensmaa tid hos Kongen paa Slottet overnattede han hos sin Ambassader, Fyrst Dolgorucky, der boede i det nuværende Thottiske Palais; Gallerjerne åf Plads indenfor Toldbodbommen hen til Kvæsthuset. Sex Dage efter kom Czarinde Catharina, hvem han havde ondt ved at undvære, om han end tidt var hende utrø. Han var fra Warnemunde rejst over Lübeck igjennem Holsten og derfra sat over til Lolland og Falster, hvor hun i Nykøbing efter de gode Borgeres Mening havde fundet megen Behag i den Mad, som Byens Madamer skiftedes om at have til hende paa Slottet 1). Fra Nykøbing rejste hun igjennem Sjælland til Kjøbenhavn, og da Kong Frederik tillige med Czaren var kjørt hende et godt Stykke Vej møde, holdt de deres Indtog sammen i Byen igjennem Vesterport (23. Juli).

Czar Peter holdt af at være fri for alle Etiketehensyn. Ganske som da han den næste Aar kom til Berlin, vilde han ogsaa nu helst have sit Opholdssted udenfor Byen, og han havde derfor ønsket at bo paa det Lyststed, som Kongens Brøder Prins Karl ejede udenfor Nørreport, den såkaldte "Have". Maa sker vilde han ogsaa helst være i Nærheden af de russiske Soldater, der bleve lagte i Lejr udenfor Nørre- og Østerport. Da imidlertid Russerne ikke gjaldt for at være meget hensynsfulde Gjæster, ønskede Prins Karl mindst af alt æren af at laane den mægtige Hesker Hus, og Kongen afvorgede det ved at sige Czaren, at han ikke i Brøderens Fraværelse kunde raade over hans Hus 2).

---

1) Historisk Tidsskrift smstks.
2) Brasch: Vemmetofte's Historie II, 168 (Kbhvn. 1869).
Czaren og Czarinden kom da til at bo i en anselig Gaard, der tilhørte en Kjøbmand Edinger og laa der, hvor nu Prinsens Palais ligger.

I det Hele var Kong Frederiks Modtagelse af Fyrste-parret udsøgt høflig. En af Czar Peters Biografer fortæller, at da Czarinden var kommen til Staden, bod Kongen hende velkommen ved at drikke hendes Skaal af en med Ådelstene smykket Guldpokal, som han derefter skjønkedde hende som Gjæstegave 1). Det blev forsøgt — skjønt som det synes uden Held 2) — at møre de hoje Gjæster med Opera og Komedie, der blev holdt Tafler og Smaafester for dem, og paa Kongens Fødselsdag d. 11. Oktober saaledes, at det blev tilladt »alle honnede Folk under Masque at indkomme paa Galleriet i Riddersalen, hvor Tafler holdtes, men efter Maaltidet ned i Salen, og diverterede Czaren sig samme Tid med Dans samt ellers viste sin store Fornøjelse over en og anden Masques Artighed«. Der blev holdt Karusseal til Vands i Rosenborg Have, hvor Czar Peter sad i samme Jolle som Dronning Louise, Frederik IV i samme som Czarinde Katharina, man morede Czaren med Parforcejagt i Dyrehaven o. a. l. 3).

Men dog har Kong Frederik følt sig trykket ved at have Peter den store som Gjæst. Allerede dennes Vaner og Væsen stodte idelig an imod, hvad der gjaldt som sommeligt ved

1) Berghmann auf. St. S. 93.
2) Montaligus Breve til Løvenom i Samlingen Dansk Adelshistorie paa det kgl. Bibl. 43de Pakke Pars I.
3) Et Hovedsted om Czarens Ophold i København er den i 4de Bind af Manedskriftet Orion trykte Meddelelse derom efter et Handskrift i den Thottiske Handskriftsamling paa det konelige Bibliothek. — Beretningen kan dog ikke være fuldstændig redigeret først en Del Aar efter Czarens Ophold her; den nævner nemlig Nygade, der først blev anlagt efter Bramlen 1728.
de fleste vesterlandske Høffer. Man tænke sig den Dragt, han holdt af at gaa med, naar han ikke tog Del i en eller anden Fest, en gammel og meget plettet rod Kjole af »gement« og grovt Klæde, tilskaren som en Skipperkofte, en smal Hørkærreds Klud om Halsen, en grov Skjorte uden Manskjeter. Matrossko med Messingspænder paa Fødderne, og en Huggert ved Siden, der havde en truende Lighed med et Bøddelsværk! Og saa denne grove Tale, som han ikke skaaede selve Kongen for! Det hændte en Dag ved et Taffel, at Kong Frederik, formodentlig paa et vidt fremrykket Stadium af Maaltidet, sagde som Spøg til ham: »Ah! jeg hører, kjære Broder, at ogsaa I har en Maitresse.« Men Czar Peter forstod ikke Spøg. Han svarede: »Kjære Broder! de Fruentimmer, jeg holder, koste mig ikke mange Skillinger, men hun, som I holder, koster Eder Tusinder af Rigsdaler i Sølv, som I kunde bruge paa en langt nyttigere Maade.« Vanskelig kunde en Smert være blodigere end denne Hentydning til Anna Sofie Reventlow. Det ceremoniøse Etikettevæsen, der findes ved det danske Høf, var Czaren en Gru, og allerede Dagen efter sit Komme til København klagede han i et Brev til Czarinden over at have maattet tage Del i en Ceremoni, som han ikke i 20 Aar havde oplevet Magen til1). Han satte sig derfor ud over sligt, hvor han kunde, og brød sig ej heller det mindste om at tage Hensyn til Kongens Bekvemmelse, naar han havde Lyst til at tale med ham2). Hvad maa

---


det ikke endelig have kostet Frederik IV saa vel som Drønning Louise at skulle vise Opmærksomhed imod Czarinden! De saa naturligvis i hende kun et gement Fruentimmer, der efter først at have været holdt af Menzikof siden havde været Czarens Frille, inden hun blev hans Hustru. Hvor ypperlig en Forstand hun end maa have havt, gjaldt hun dog for at være uden Dannelse, hun kunde kun tale slet Tysk, havde et Væsen som en tysk halvsimpel Skuespillerinde og klædte sig uden Smag. Hendes Kjole var behængt med Ordener, Portræter af Helgener og Relikvier, der ráslede paa en besynderlig Maade, naar hun gik, og hun var en lille tyk Skikkelse uden nogetomhelet indtagende ved sig\(^1\). Det var næppe uden Overvindelse, at Frederik IV's Søster Hedvig Sophie, der gav sig af med Portrætmaleri, malede baade Czarens og Czarindens Portræter\(^2\).

Være var det imidlertid, at man frygtede Czarens Luner, herskysige Vøsen og skarpe, eller, som man opfattede det, lurende Blik. Han havde næppe betraadt Kjøbenhavns Gader, forend man fandt, at han teede sig, som om han var Herre og Mester\(^3\). Hansære Luner kunde visselig tidt vække Mørskab, som da han og Czarinden kjørte op paa Toppen af Rundetaarn. Ikke mindre maatte man møre sig over hans grænselose Videbegjærighed, der er en af hans mange storslåede Sider. Saaledes naar han

---

1) Saaledes beskriver Markgrovinden af Bayreuth hende, efter at hun det følgende Aar 1717 havde set hende i Berlin. (Mémoires de Fréderique Sophie Wilhelmine Margrave de Baroith (Brunswick 1845) I, 42.) Et mere tiltalende Billede giver dog Westphalen af hende i et Brev til Wibe 20. Juni 1716, hvor han karakteriserer hende som „femme de bon sens traiable et d'une conversation assez aisée". Dans var efter hans Sigende hendes Yndlingsformøjelse.

2) Brasch: Vænnetøftes Historie II, 163.
endelig vilde overvære en Præstecordination i Frue Kirke, 
der naar han fængsledes ved at se Kunstskammerets Kariatider og var glad 
ved der at faa et Stykke saakaldet forstødet Brød og et Par 
laplandske Træsko forærende, som han kunde sende hjem til Petersborg. Men Videbøjeligheden 
og Nyfølgenhed blev besværlig og mistænkelig, da 
man saa, med hvilken lver han lagde Mærke til Voldenes 
Højde og Tykkelse, Fæstningsgravens Brede, Broernes 
Beliggenhed ikke mindre end Geværernes Forarbejdelse, 
Kanonernes Kaliber og Skibsværfternes Indretning. Hvor 
klart det end var for Kongen og hans Ministre, at de ikke 
kunde undvære ham som Forbundsfulde, frygtede de dog 
allerede hans store Udvildelsesplaner. De holdt hverken af 
hans Kritik eller af hans Efterlignelseslyst.

Der gives én Hjælp imod alt sligt. Det var at faa 
Toget imod Skaane til at gaa for sig ret snart. Medens 
hans Garderegimenter allerede laa i Lejr og den danske 
Hær Dag for Dag vuxede ved tilmarcherende Regimenter, 
laa en mægtig Flaade af Linieskibe for Anker i Sundet 
øst ved Kjøbenhavn. Det danske, det russiske, engelske 
hollandiske Flag vajede Side om Side. Efter at et 
Par russiske Linieskibe havde overvintret ved Kjøbenhavn, 
vare dels nogle Krigsskibe komne hertil fra Archangel, 
dels nogle fra England, hvor Czaren havde kjøbt dem, 
endelig vare syv Linieskibe og sex mindre Skibe under Anførsel af Kommandørkapitain Sievers, en født Kjøbenhavner, 
var lykkets dem at undgaa Svenskernes Opmærksomhed. De 
russiske Linieskibe vare nu 14 i Tallet 1); efter Czar Peters 
Onsker var der fra det kongelige Arsenal blevet afgivet 186

1) Baumeister auf St. II, 39 og Bergmann: Peter der Grosse IV, 83.
"Døt", fortalte Goës, "bliver der ikke noget af; jeg vækker 1000 Dukater derimod. Kortene ere allerede forblandede, der bliver intet af det alt sammen, det tjener Eder ikke" 2).

1) Ordrer fra Kangen til Konsellet af 29. Maj, altsaa givet under hans Mode med Czaren ved Hamburg.
Men Hollænderne vare ikke nu, hvad de havde været i Midten af 17. Aarhundrede; enhver vidste, at de ikke dristede sig til at handle imod, hvad den engelske Rege-
ring ønskede 1).

Skjønt de dansk-norske Krigsskibe, der laa udrustede
pa Kjobenhavns Red, maatte være tilstrækkelige til i For-
ening med den russiske og den engelske Eskadre at jage
den svenske Flaade tilbage til Karlskrona og dække Trans-
porterne fra Pommern, vilde Frederik IV ikke tillade, at
Flaaderne stak i Sæn, inden Gabel, efter hvem der var
sendt Bud, kom nød fra Norge med den Del af Eskadren
deroppe, som Sejren ved Dynekilen havde gjort overflødig.
Gabel kunde ventes hver Dag, og den dansk-norske Rege-
ring ønskede aabenbart selv at yde det stærkeste Kon-
tingent til den forenede Flaade, hvad enten det laa i en
naturlig Nationsoføelse eller i, at den ikke stolede paa
Russernes Somandsdygtighed saa lidt som paa, at Eng-
lænderne vilde vise sig ivrige, hvis det kom til Slag med
den svenske Flaade. Men uheldigvis blev Gabel saaledes
sinkel af Modvind, at han først den 7. August kunde naa
danne nytte sin diplomatiske Stilling til med afgjørende Virk-
nings at modarbejde Landgangsplanen. Han har overset, at Göritz
notop dengang opholdt sig som Karl XII’s Afkending i Haag.
Det er klart, at de Hypothesar om Göritz’s Virksomhed, Brasch
har fremsat, falde til Jordem som kun hvilende paa en uhjellig
Nevneforveksling. — Hvis det overhovedet er værd at gjøre Gö-
ninger om Goës’s Udtalelse, vilde det ligge nærmest at hensætte
den til Juni, da det saa ud til, at England vilde modarbejde
Toget, og tænke sig den af Rygtet henført til en lidt senere
Tid. Men det er ikke umuligt, at han har fremsat denne Ætring,
da han nærede, at Russerne vare misforståede over, at det trak
i Langdrag med Forbredslerne.

1) Et *Non plus ultra* af Besynderlighed er derfor Riegels’ Op-
fattelse af Hollændernes Rolle ved denne Lojighed (Udkast til
Fjerde Frederichs Historie II, 114).

Det kildne Spørgsmaal om Overkommandoen paa Flaaden blev efter en Del Forhandlinger afgjort saaledes, at Czar Peter under Titel af Viceadmiral, med Standeren vajende paa Linieskibet Ingermanland, skulde have Kommandoen over den russiske og den dansk-norske Flaade, Norris derimod vilde fore Kommandoen uafhængig over sin Flaade, men handle i Overensstemmelse med Czaren i Følge, hvad man enedes om i et Krigsraad. I Tilselde af Slag skulde den engelske Flaade danne Avantgarden, den dansk-norske Corps de bataille, den russiske Arrieregarden 1).


2) Danske Magazin 8de Række III, 33-35.
Men den Instrux, Gyldenløve fik, fritog ham ingenlunde for Ansvaret. Den fastsatte, at han vel skulle adlyde Czarenens Befalinger og Signaler, men dog kun, for saavidt de ej være til Skade for den danske Flaade, hvis "Konservation skulde være det fornemmeste Ojsemærke", det kom til at påhvile ham selv at bestemme Kursen og Manøvrerne, og han måtte ikke ankre andre Steder, end hvor han mente, Flaaden laa sikkert).


---

1) Garde: Efterretninger om den danske og norske Sømægt (Kbhvn. 1832–35) II, 337.
Norris foreslog at følge efter de vigende Svenskere og sejlte til Karlskrona. Czaren gik gerne ind herpaa; men Gyldenlove vilde ikke samtykke deri, da han efter sit Sigende ikke havde Ordner dertil\^1). Frederik IV havde ganske vist den 3. August fattet en Resolution, som den-gang maa være bleven meddelt Czaren og gik ud paa, at «Flaaden ved at lægge sig paa Højden af Møen og Tønne-busken vilde sikre Transporten, og at det med Hensyn til Landgangen vilde være tilstrækkeligt at lade Flaaden lægge sig i Kjøgebugt og udsende nogle Skibe, dels imod Øst for at holde Oje med Karlskronaflaaden, dels imod Nord for at hindre fjendtlige Skibe fra at komme ned fra Göteborg\^*. Dette kunde være sandt nok; men tænker man paa, at Svenskerne kun havde havt 14—16 Linieskibe i Søen og vitterlig ikke kunde bemande flere i dette Aar, bliver man forbavset over at se Kongen tilfjeje, at «andre Planer vilde være for besværlige og vovelige». Det er en endnu mere utrolig Ængstelighed end den, der tidligere i Aaret indtil nu havde ladet ham give de danske Farvande til Fris for Svenskerne, en uforstaaelig Ængstelighed fra en Konges Side, der havde vundet den ene Fordel efter den anden til Søs i de sidste halvandet Aar og havde saa Ægert Admiraler som Sehestedt og Gabel og saa genial ung Sokrige at raade over som Tordenskjold\^2). Her som alle-vægne i Krigens Ledelse savnes en kraftig Haand i Statens Midte. Skjønt der nu ved Søtøget til Østersøen ikke  

\^1) Baemeister: Beiträge II, 45.  
\^2) Det fortjener maaske her at nævnes, at Ministeren Chr. Sehestedt i sin tidligere (S. 21) omtalte Foresikning til Kongen af 16. Marts ved Siden af at opfordre til kraftige Forholdsregler imod Sverige tilnader ikke at hazardere noget med Flaaden, med mindre man var haardt nødt dertil, fordi „sous la flotte les états de V. M., composés des iles, ne peuvent pas être ni soutenus ni defendus“. 
var Tale om at kunne vinde nogen Sejr over Svenskerne, da de selvfølgelig ikke vilde vove en Kamp med en mere end tredobelt overlegen Fjende, var denne Tilbageholdenhed fra dansk Side højest uheldig. Hvor let kunde den ikke fieste en virksom, men tillige pirrelig og mistænksom Mand som Czar Peter til at opfatte den som fremkaldt enten af umængelig Frygt eller af ond Vilje!


Men tilbage stod endnu Overførelsen af de russiske Korpsen i Mecklenburg. Vistnok vilde man, saa snart Farvandet var renset for Svenskerne, have kunnet sende de Transportskibe, der vare samlede ved København, afsted til Warnemünde for at hente Trøpper her, og det blev paa-staaet fra russisk Side, at Admiral Judichær, der havde at gjøre med disse Skibes Afsendelse, havde spildt Tiden, indtil det var blevet Modvind og altsaa nye Færskelser vare komne i Vejen. Skjønt Judichær nægtede, at Vinden havde været gunstig til at lade dem sejle 2), og han maae havde Ret heri, kan det ogsaa tænkes, at den dansk-norske Regering slet ikke har villet afsende disse Skibe, inden den mente, at løvenom havde saaet de preussiske Fartøjer til sin Raadighed. Frederik IV maatte nemlig


2) Protokol over Mode imellem russiske og danske Ministre o.s.v. 24. August 1716.
onske, at de russiske Tropper i Mecklenburg bleve førte over saa samlede som muligt og saaledes, at Landgangen i Skaane kunde gaa for sig meget hurtig efter deres Komme. Dels paahvilede det ham for en stor Del at forpleje Halvdelen af de 30 russiske Liniebataillon, saa snart de vare landede paa dansk Grund — en Udgif, han nødig bar længere end højst nødvendigt —, dels var den russiske Hær ham paa flere Månder et ubehageligt Naboskab.


3) Baumeister: Beiträge II, 51—52.
4) Skrivelse fra Lovenørn til Kongen fra en af de første Dage af September. (Datoen er utrydelig paa Koncepten, der findes i den tidt nævnte Manuskriptsamling. Pakke 42. Pars III.)
dem over, indtil en Del af Skibene kunde komme tilbage og hente dem.


2) Her er fulgt et Kort over „Campementet“, som findes i Generalstabens Arkiv og har tilhørt den bekendte Krigshistoriker Schoel i førige Aarhundrede.

6. Czar Peter opgiver Landgangsplanen.


Det syntes, som om Begivenheder af den mest gjen-nemgribende Vigtighed forestod. Statsmænd og Regenter rundt omkring i Europa saa med Spænding hen til, hvad der vilde ske ved Sundets Kyster. Hvilken Kamp paa Liv og Død vilde ikke brede løs, naar henved 53000 Mand

1) Sjallandske Tegnelser.

i Augustmaaned. Men trods alle Anstrængelser var Styrken næppe 20000 Mand, og skjent disse vistnok vilde have gjort deres Pligt til det yderste i Tilfælde af Angreb, kan det ikke vække Forundring, at der var højt staaende Officerer, som imødesaa Landgangen med Bekymring 1). Noget paalideligt Kjendskab til, hvad der gik for sig i Skaane, havde Czar Peter og Frederik IV ikke; deres meste Kundskab havde de fra nogle Skaaninger, der vare fangne ved en Rekognoscering af en Afdeling russiske Kosakker, som var bleven landsat derove. De foralt blandt andet, at Kong Karl var kommen, og at han havde 20000 Mand at byde over 2). Ved at rekognoscre langs Kysten havde Czar Peter faaet en skarp Hilsen fra svenske Kystbatterier, der gav ham et stærkt Indtryk af, at Svenskerne vare paa deres Post. Tanken om, at det var en Fjende som Karl XII, han vilde faa at gjøre med, bragte ham til snarere at overvurdere den Modstand, han og Frederik IV vilde møde, end


til at sætte den for lavt, og saa kom Skruler til som en Følge af Aarstiden.

Naar man husker, hvor stærkt Frederik IV i de første Dage af Juli indskærpede Løvenorn og Westphalen at arbejde paa, at Russerne saa snart som muligt gjorde sig færdige til Oversøfarten, skulle man tro, at han og hans højere Officerer dengang have ment, at Toget vilde kunne finde Sted om kort Tid. Men de have aldrig kunnet regne at have alt færdigt for end i Slutningen af August. I Følge den Marcher-route, som Generalkommissariatet udkastede 1. Juli for de Regimenter, der stode paa Halvøen, vilde Hæren ikke kunne være samlet ved Kjobenhavn inden den 20. August, ligesom det russiske Dragonregiment, der skulle følges med det danske Rytteri til Sjælland, ikke kunde naa Oresandets Kyst fører den 19. August 1). Det ligger i Sagen selv, at Czar Peter har faaet eller skaffet sig Underretning om disse Marcherouter 2), og han kan derfor heller ikke have tænkt paa at komme til at gjøre Toget tidligere. Maaneder igjennem var der blevet talt om Landgangsexpeditionen, og selv naar den fandt Sted i Slutningen af August, vilde der være givet Svenskerne et stort Spillerum til at ruste sig. At der behøvedes saa lang Tid til Forberedelsen, er et paa-faldende Vidnesbyrd om, hvilke Vanskeligheder det kostede i det fattige Land at samle, hvad der var nødvendigt til Toget, og

---


Maaske vilde Skrupler og Tvivl ikke have faaet Overhaand hos Czar Peter, hvis han havde havt Tillid til de Danske. Men han havde lidet Tro til deres Generals Dygtighed, og han lod endog sin Ringeagt for dem skinne frem i Ytringer til Frederik IV selv. Da de danske Ministre under en Forhandling 10. September klagede derover, maatte Russerne før Husfredens Skylde give en Forklaring paa Czarens Vegne, der dog i Virkeligheden intet sagde. Men endnu mere tilbøjelig var Peter til at hørnes over Søndrægtighed og ond Vilje hos de Danske. At Gabels


2) Bæromeister: Beiträge II, 53.

¹) Om disse forskjellige Forhandlinger se Protokoller over Møder i denne Tid imellem danske og russiske Statsmænd og Officerer, der findes i Gehejmearkivet, før Stædselede i Gehejmeregistratur-protokollen før 1718.
Del i den. Traktatens Text viser klart, at Frederik IV slet ikke havde forpligtet sig til sligt; men dertil har han i sin Lidenskab ikke taget Hensyn.

Den samme daarlige Vilje fra dansk Side troede han at mærke i den, ganske vist noget vrøvne Holdning, som Gyldenløve viste under Togtet til Bornholm, og i at man fra dansk Side ikke havde villet udstrække dette Togt længere imod Øst. Der kan ej heller være Tvivl om, at han også har taget Frederik IV det ilde op, at en Anmodning fra hans Side om af Hensyn til de Indkjøb, hans Soldater maatte gjøre, at faa 100000 Rdlr. i Køpker omæntede i dansk Småmant blev afslået, fordi Mønten i Forvejen havde altfor meget at gjøre (10. September).


---

1) A. Brückner: Peters des Grossen Briefwechsel etc. S. 228.
for at yde Eder Sikkerhed der. Engænderne vare nok villige til at gaa ind derpaa; men jeg kunde ikke faa de Danske til at give et eneste Skib dertil. Nu vil jeg endnu engang prøve paa at faa Landgangen i Stend. Kan være, at det allerede er for side —, men om den end skete sent, den vilde dog altid være noget stort.  \(^1\) Efter at han saa havde maattet opgive Landgangsplanen, giver han sit Misneje Luft i et nyt Brev til Apraxin, hvor han skriver: "Da de Herrer Danske have snoilet med alt, da de ikke forend i September have fort vore Tropper herover og endnu slet ikke have fort tre Ryttregimentere over, og da de ej heller i Overensstemmelse med den fastsatte Aftale have dækket Overfarten fra Aalandseerne, kan det ikke mere blive til noget med Landgangen i Skaane, som "Partiet" har bragt til at strande . . . . Meddeleende Eder dette med Bedrøvelse, forbliver jeg Eders Peter.  \(^2\). Det stemmer noje med dette Brev, naar han den 13. Oktober skriver til Senatet i Petersborg: "Efter at de Danske have snoilet i den Grad . . . og da et Tog ikke kan gaa for sig forend næste Aar, er der ikke andet at gjøre, end at man maab gaa les fra Aaland, hvortil alle Forberedelser maab træffes. Man maab ikke falde i Savn, saaledes som det er sket i dette Felttog.  \(^3\)."

Naar Czar Peter i det ene Brev til Apraxin taler om et "Parti", har han tænkt paa flere anseet Mænd ved Kong Frederiks Hof, som han holdt for at være sine bitre Fjender

\(^1\) Bergmann: Peter der Grosse IV, 98.
\(^2\) Bergmann anf. Stt. S. 102.
\(^3\) Szoloviefs Ruslands Historie vel. XVII (Moskva 1867) S. 60. Da jeg ikke selv forstaaer russisk, har Docent Dr. V. Thomsen vist mig det Venskab at oversætte de Sider for mig af dette Værk, som jeg efter Citaterne i Brückners Skrift Peter der Grosse (Berlin 1879) maatte antage, havde særlig Værd for mig.
og for at være paavirkede af den hanooveranske Regering, særlig af A. G. Bernstorff. Det Had, han havde fattet imod General Dewitz, havde han holdt fast ved siden. Dewitz var selv saa klar derpaa, at han valgte, saa længe som muligt, at blive borte fra Kjøbenhavn over paa sit Gods Frederiksgave i Fyen. Den Tanke laa ham ikke fjærn, at Czarens Forbitrelse kunde gjøre det nødvendigt for ham at maatte forlade Landet 1). Men han var en altfor dygtig og modig Rytterofficer, til at Frederik IV kunde undvære ham ved et Tag som det, der forestod, og han blev kaldt til Kjøbenhavn, hvor Czaren ikke saa blidt til ham. Rygtet har endog fortalt om lige førnævnte Ytringer, Czar Peter kom med til ham, da han her traf sammen med ham. Det var forgjæves, at Dewitz stræbte ved Schafirof som Mellemmand at faa ham til at lade dette Had falde nu, da der trængtes til Enighed 2). Ikke meget større Velvilje nerede Czaren imod Gejærmænd Johan Georg Holstein. I sin irritable Stemning glemtte han, at Wibe endnu stedse havde mest at sige hos Kongen, han mente, at Holstein og Dewitz tillige med deres mecklenburgske Landsmænd dannede Flertallet af de danske Ministre og Generaler, han skruede sig op til den Indblanding, at de havde bestukket General Scholten, der stod i Spidsen for Generalkommissariatet, og var overtjædet om, at de sammen med forskjellige Holstenere, der vare stærkt svenskaadede, havde den største Indflydelse. Han har utvivlsomt opfattet det som et Vidnes-


byrd herom, at den dansk-norske Regering opfordrede ham til at vise Maadehold imod Adelen i Mecklenburg1), som han hjalp Hertugen med at kue. Det var paa en Maade en retfærdig Nemesis, der her rammede Kong Frederik, naar de mange Tyskere, med hvilke han havde fyldt sit Officers-korps, vakte Czarens Mistillid. Denne vilde langt mere have stolet paa Sindelaget hos en Kreds af Generaler og Oberster, der bestod af Danskerne og Nordmænd.


Det er i det Høle umuligt at undres over, at en saa skarptsynet og mistænksom Mand som Peter den store maatte fåa den Tro, at al den Opmærksomhed, der fra Kongens Side vistes ham og Czarinden, kun var et tyndt Dække over en trykket og ubehagelig Følelse ved at skulle se ham og hans Folk saa længe paa sjællandsk Grund, ja endog over ligefrem Mistro. Ikke blot kom det jævnlig under Forhandlingerne imellem de russiske og danske Ministre til temmelig skarpe Sammenstød; men forskjellige Skridt fra den dansk-norske Regerings Side viste tydelig slige Stemninger.

Den 7. September bed Kongen Kjøbenhavns Kommandant, Generallieutenant Schonfelt at fordoble Vagterne ved Øster- og Norreport, at lade stille Artillerister med brændende Lunter ved Kanonerne i de Bastioner, der stodte op til disse to Porte, at lade patroullere stærkt ved Nattetid og at anvise Militæret og Borgerskabet i Byen bestemte Alarmplasser, hvor enhver strax skulde møde med skapladet Gevær, saa snart der opstod nogen Urolighed enten ved Nat eller Dag. Det maatte undtagen i visse Tilfælde ikke tillades nogen Soldat enten fra Kongens eller den russiske Lejr at komme med Vaaben ind i Staden 1). Skjønt denne Ordre maaske kun er fremkaldt ved Frygt for, hvad slet disciplinerede Soldater i Drukkenskab eller af Omdskabsfuldhed kunde falde paa 2), maatte det gjøre et uheldigt Indtryk paa Czar Peter, at det netop var de to Porte, der laa hans Troppers Lejr nærmest, ved hvilke Vagterne bleve fordoblede, og at denne Ordre blev givet i de Dage, da man ventede de 30 Batailloner fra Mecklenburg. Han har næppe følt sig behageligere tilmode ved at se, at en Fregat fik Plads imellem Hveen og den sjællandske Kyst for at hindre, at de russiske Dragoner, som bleve lagte i Lejr paa den lille Ø, kunde søtte over herfra til den sjællandske Kyst 3). Det laa nær for ham at opfatte disse Befalinger.

2) Ordren indledes med de Ord, at han skal: „zu Vorkommung und Abwehrung der bey den Thoren der hiesigen Residentz so wohl Tages als Nachts sich begehenden vielen desordres folgenden Punkt en striet nachhalten“.
som fremkaldte af Mistillid ikke blot til hans Soldaters Mandstugt, men ogsaa til hans egen Politik. Han har sikkert ogsaa følt sig stødt ved at se, hvor lidt Frederik IV syntes om, at han lod de 3 russiske Dragonregimenter blive forte over fra Travemünde. Ganske vist stod der ikke i Altonakonventionen noget om disse Dragoner, og maaske tænkte Kong Frederik, saaledes som han udtalte det, kun paa, at man i Forvejen havde flyttere nok og blot vilde faa forsøgte Forplejningsvanskeligheder, naar de kom med; men Czar Peter blev naturlig bragt til heri at se et Vidnesbyrd om, at hans Forbundsølle nødig saa ham altfor stærk.

Al Sandsynlighed er for, at Frederik IV og de Mænd, som havde politisk Indflydelse hos ham, have været enige om at holde det for raadeligst at trefje forskjellige Sikker-


Selv om imidlertid Misstillingen til Czaren ikke gik saa vidt, var der Træk nok, som kunde friste den pirrelige Mand til at føle en bitter Stemning imod de Danske. Han har ment at mærke den samme Ulyst til virkelig Samvirken med ham, som han havde troet at spore ved Felttoget 1712, dengang han i et Brev til Czarrinden sagde om sit Forhold til Frederik: «Man har et gammelt Ord:

¹) Udgangne Sager fra Feltkommissariatet.
to Bjerne forliges ikke godt i én Hule 1). Den Tanke har
paatrængt sig ham, at de Danske blot vilde bruge ham og
hans Hær til at gjøre Erobringer for dem selv, og at de
eldre ikke havde Lyst til at gjøre noget for ham. Ja
han bildte sig vel endog ind, at de kunde falde paa at for-
maade ham. Misstemning herover slog sig sammen hos
ham med Ængsteligenden ved at vove et Vinterfelttog, og
han blev saaledes ført til at følge sine Generalers enstem-
mige Raad at opgive Landgangsexpeditionen.

7. Spøndt Forhold og Forhandlinger imellem Frederik IV og
og Czar Peter fra 17. September til 27. Oktober.

Denne Czar Peters Beslutning voldte en overordentlig
Skuffelse her hjemme. Staten havde maattet bære tunge
Pengebyrder, og store Anstrængelser var gjorte for, at
Toget骷dte kunne finde Sted. Saa godt som alle Kjøb-
stæder over hele Danmark vare blevne satte i Virksomhed
med at bage Beskøjter og levere Mel; der var blevet rekvi-
reret Ho efter stor Maaestok, og de nordsjællandske Amter
havde maattet yde Træv og Brænde til Lejren. Den næsten
utrolige Fattigdom, som var et gjennemgaaende Træk ved
de allerfleste Kjøbstæder, havde lagt alvorlige Hindringer i
Vejen; paa nogle Steder forstod man sig ikke paa at bage
Beskøjter, andre Steder mægtede man ikke at bringe det
foreskrevne Kvantum Mel tilveje, eller man gjorde af ond
Vilje passiv Modstand. Regeringen maatte endog true
everkelske Byer med Ejekution for at faa, hvad der var den
nodvendigt. Ikke mindre kneb det undertiden med at faa
Transportskibe til at overføre Artilleri, Ammunition eller,

Under slige Forhold havde de danske Militærautoriteter hort et levende Indtryk af, hvilke Vanskeligheder Planens Gjennemførelse kostede. Den Mand, der var den vigtigste i Generalkommisariatet, General Scholten, var allerede fra først af ikke gaaet til Sagen med et let Sind. Dengang Planen til Toget først blev alvorlig drøftet, var han endog

1) Om disse Træk se en Række Skrivelses i Generalkommisariatets og Felkommisariatets Protokoller. Den 4. August skriver Wibe til Løveneru: idag og i fjorlaars ere omkring 100 Skibe komne fra Jylland med Ho og Møl. (Udvalgsministeriets Aflæsning Nr. 56 i Gehejmearkivet.)

bleven sigtet for at ville gjøre, hvad han kunde, for at hindre det, og skjønt han ivrig fraflagde sig at tænke påsligt, havde han dog udtalt alvorlige Betænkeligheder, saaledes netop med Hensyn til Provianteringen \(^1\). Han og hans Embedsbrødre i Generalkommissariatet vare derfor ogsaa i de første Dage af September ilde tilmøde ved at se, hvorledes det imod al Forventning trak ud med Toget til Skaane, thi de havde ikke Harre, Hø og Halm længere end til først i Oktober. De anmodede stærkt om, at der maatte blive udstedt de nødvendige Befalinger til at få Forsyningen forøget\(^2\). Men jo større Møje man havde hervt, desto mere længtes man efter endelig at få Toget i Gang. Da kom Budskabet om, at alt var opgivet. Det Arbejde og de Udgifter, man havde hervt, vare fuldstændig spildte, de Forståbninger, mange havde næret om et glimrende Felttog, vare gaaede op i Røg. «Jeg havde», skriver saaledes Lövenern 29. Oktober til den preussiske Gehejmenerad Massow, «smigret mig med at skulle få store Nyheder at tilskrive Eder om vore Vaabens Hold. Allrig var der en søn skjon Udsigt dertil; men Skjæbnen har villet det anderledes» \(^3\). I slige Stemninger mente man, at Czarens Paasand om, at det var for sent paa Aaret, kun var Mundsværø.

Forelobig anstrængte den dansk-norske Regering sig for at få Peter den store til at tage sin «kategoriske Resolution» tilbage. Det ene Møde fandt Sted efter det andet imellem begge Fyristers Ministre, og samtidig udveksledes skriftlige

\(^3\) Maksamli. Dansk Adelshistorie paa det kgl. Bibli. Pakke 42, Pars II.
Deklinationer og Forslag. Alvorlige Klager blendes fra dansk Side stærkt ind med i Forestillingerne og Opføringen. Hvorfor, hed det saaledes, havde Czaren ikke længe i Forvejen udtalt sin virkelig Mening istedenfor nu uventet at sige sig løs fra Toget. Saa kunde Kongen have sparet sig de kolossale Udgifter — paa flere Tønder Guld —, som han havde havt. Man havde, hed det, anstrængt sig til det yderste for med ubeskrivelige Udgifter at skaffe Transportskibe fra alle Kigets Provinser og selv fra Preussen imod at stille paalidelig Sikkerhed. Toget maatte ske nu eller aldrig. Det var umuligt for Statskassen at bære de foregåede Udgifter, der vilde være Følgen af en Opførelse til Foraaret; man havde allerede udsøet et haardt Tryk paa al Handel og Skibs fart i Landet ved at lægge Beslag paa en Mangfoldighed af Paterjør til Transportvæsenet; men det vilde være uforsvarligt at forny det til Foraaret. Og hvilke Ulemper vilde ikke en Udsettelse velde? Nu var Fjenden i «Konsternation»; men naar man lod ham i Ro, vilde han tænke, at Czaren og Kongen vare indbyrdes uenige, han vilde fatte Mod og træffe sine Forholdsregler eller maaske endog atter gaa los paa Norge. Nu laa en engelsk Flaade i Sundet som Forbundsfele; men den kunde der ikke senere regnes paa, og hvor let vilde ikke Tidsforholdene, som i Ojeblikket vare gunstige, kunne forandre sig, inden Foraaret kom; det var en Kjendsgjerning, at flere Magter ingenlunde med Glaade saa det Angreb gaa for sig, som var paatænkt imod Sverige. Og saa endelig den Tort, det vilde være overfor Europa at have truthet saa store Forberedelser, og dog ikke at have dristet sig til at vove Toget!

Men trods alle Klager udtalte Frederik IV tillige, at han havde fast Tillid til sin Forbundsfælle, og han gjorde
sit yderste for at rydde Czarens Betænkeligheder af Vejen. Der var, sagde de danske Ministre, samlet en saa stor Mængde Transportsfartøjer i Øresund, at man paa engang kunde indskibe hele Fødsfolket tillige med 3-4000 Mand Rytteri, og ved Hjælp af Smaafartøjerne kunde 15000 Mand ad Gangen sættes i Land. Oven i Kjobet var det for Ojeblikket stærkt Manneskin, saa at ogsaa Nætterne kunde bruges. De Farer, Czaren frygtede for, at den sene Aarstid skulde volde, vare i høj Grad overdrevne, thi Vinteren var ikke strængere end, at man godt kunde gjøre Felttog i en Del af den; der var høstet saa rigelig i Skaane, at man havde sikkert Haab om at kunne forsyne sig tilstrækkelig der, desuden havde General Scholten forpliget sig til at erobre Landskrona i Løbet af 14 Dage, og naar den for- enede Hær havde gjort dette og forskanset sig ved Helsingborg 1), vilde den have faste Støttepunkter til videre Foretagender.

Uagtet denne Argumentation har enkelte svage Sider, var Hovedpunktet i den, at Toget måtte ske nu eller aldrig, uomstødeligt, og den er et uigjendriveligt Bevis for, at Frederik IV og hans vigtigste Raadgivere ønskede, at Toget skulde gaa for sig. Men Czaren var ikke til at røkke. Han fremhævede, hvilken Iver han lige siden det foregaaende Efteraar havde vist for at faa Toget i Gang, og hvor stor en Troppestyke han havde været redde til at bruge, men at Forudsætningen stedse havde været, at Land-

---


Men Frederik IV svarede, hvad Czar Peter rimeligvis havde ventet, at denne Styrke var for svag, han måtte have 28 Batailloner, hvis han skulde kunne foretage Landgangen med Haab om et heldigt Udfald, og han krævede derfor, at Hjælpkorpset maatte faa en saadan Styrke. Naturligvis troede han ikke, at Czaren vilde gaa ind herpaa, og han kunde derfor relig give sit Svar en skarp Braad ved at tilføje, at, naar han fik disse Batailloner, vilde det trods al hans Tillid til Czaren være nødvendigt, at denne ufor-


Hvor lidt Czar Peter end havde været til at rokke fra sin engang fattede Beslutning, har han maaske dog ikke været uden Tvivl om dens Rigtighed. I det mindste fandt den engelske Admiral Norris ingenlunde nogen ugunstig Stemning hos ham, da han den 24. September søgte at bearbejde ham til at gjenoptage Landgangsplanen. Næste Morgen vilde Norris trænge endnu stærkere ind paa ham. Men da havde Czaren holdt Raad med sine Ministre og
Generaler, og han erklærede nu, at det var ham umuligt at foretage Landgangen. Da Norris ytrede, at han efter Samtalv hen tros det gunstigere Svar, bad Czar Peter ham tøve et Øjeblik og vendte derpaa tilbage til sit Kønsel; men lidt efter kom han atter ud, og han saavel som Vicekansleren Schafirof udtalte, at et Tog i dette Aar var en Umulighed, saa meget mere som der allerede var truffet Forholdsregler i Henhold til Beslutningen om, at Planen skulde opgives\(^1\)). Som Czaren i Følge denne Beretning har vaklet og til syvende og sidst rettet sig efter sine Ministres og Generalers Forestillinger, saaledes har der senere været Øjeblikke, da han fortræd at have ladet Planen falde, og i slige Stemninger skjød han Skyliden paa dem, der ved hin Løjlighed havde været hans Raadgivere. Saaledes skrev han 2. Februar 1717 til Feltmærechal Scheremetef, som havde været den øverste Officer ved Korpsen paa Sjælland: »Efter at I og flere af Generalerne have faaet standset og hindret Landgangen, kan I nu se, hvor slotte Virkninger dette har hava. Engkønderne ere fuldstændig unige med os, de Danske tor ikke gjøre noget uden dem, og saaledes komme vi til at vende hjem med Skam. Var det blevet til noget med Landgangen, vilde vi allerede have faaet Fred; men i det Sted have de Raad, I have givet, ført til, at alt er blevet kuldkastet, og at Krigen er trukket i Langdrag.« Scheremetef svarede, at Czaren selv vidste, at Landgangen var blevet opgivet af vigtige Grunde, og at alle, der havde taget Del i Forhandling, havde været enige i den Beslutning, man den-gang fattede\(^2\)).

\(^1\) Rapport fra Admiral Norris til Frederik IV, dateret 25. September 1716.
\(^2\) Halem: Løben Peters des grossen (Münster und Leipzig
Det var et besynderligt Forhold, der i denne Tid udviklede sig imellem Czar Peter og Frederik IV. Deres gjensidige Tillid, som aldrig havde været stor, havde faaet et Grundskud, og alskens Rygter, der kom i Gang, kunde kun uddybe Kleften imellem dem. Frederik IV lod endog 10. Oktober tilstile sine forskjellige Diplomater i Udlandet en Slags Deklaration, som de i paakommende Tilfælde skulde bruge for at vise, at det ikke var Kongen, der havde Ansvaret for, at det ikke var blevet til noget med Toget til Skaane. Den indeholdt væsentlig det samme, som den dansk-norske Regering havde udtalt til Czaren og hans Ministre under den sidste Tids Forhandlinger, og skjønt der ikke i den fandtes ligefremme Sigtelser imod Czar Peter, var dog Bitterheden imod denne til at løse imellem Linierne. Særlig betegnende var Slutningen, hvor det hed: »Gud og Tiden vil lade det komme for en Dag, af hvilken Grund Czaren har fåttet en Beslutning, der er saa skadelig for det nordiske Forbund og derimod saa gavnlig for den fælles Fjende. Enhver upartisk vil vide, at Kongen er anstændig, men at han alene er bleven forhindret fra at gjøre Toget ved Hans Czariske Majestæts Beslutning.« Man har endt ved at forstå, at Frederik IV og hans Ministre kunde fulde på at give deres Vrede Luft i et saadant Aktstykke. Selv om det kun skulde bruges af Diplomaterne, ville det snart blive almindelig kjendt, og det varede ogsaa kun kort Tid,  

inden det blev trykket rundt omkring og baade drøftet og kritiseret i Datidens Flyveskrifter\(^1\)). Danmarks bitre Fjende, den svenske Diplomat og Statsmand M. Wellingk, gjorde sit bedste for at faa det udbredt\(^2\)). Enhver maatte sige sig selv, at Czar Peter vilde blive forbitret over at se sig saaledes stillet i Gabestokken, og der kunde derfor kun være Mening i dette Skriit, hvis man allerede var bestemt paa at bryde med Czaren.

Men dette var ingenlunde Regeringens Tanke. Samtidig med, at Kong Frederik stadig viste Czar Peter den største ydre Opmærksomhed, erklærede han sig villig til at gaa ind paa hans Forslag at underhandle om fælles Operationer til Forsaret imod Sverige. Czar Peter blev rolig boende i Kjobenhavn, som om intet var forefaldet, ikke alene efter at hans Tropper havde indskibet sig, men ogsaa flere Dage, efter at de vare sejlede bort. Han vidste godt, hvorledes Rygtérne om, at han havde villet svige Frederik IV, voxede Dag for Dag; men dette afholdt ham ikke fra i flere Dage eller rettere Uger helt at give sig tillige

---


\(^2\) Moser: Rettung der Ehre und Unschuld des Görtz (1779). S. 472.
med Czarinden i Kong Frederiks Vold. Han tog kun Hen-
syn til Rygterne, før saavidt han personlig forsikrede Kong
Frederik, at saa sandt han havde sin Ære kjær og var en
Kristen, var det en skamkelig Bagvadskelse, naar man
sigtede ham før at have villet slutte en Sæfri med
Sverige.

De Forhandlinger, som i denne Tid fortes om et An-
greb paa Sverige til Forsaret, havde til Grundlag et saa-
kvidet russisk Projekt (11. Oktober) og et Kontraprojekt fra
dansk Side (12. Oktober).

Czaren tilbød, at han, naar det blev Foraar, vilde
foretage et Angreb paa Skaane med 40 Batailloner og 6 Regi-
menter Dragoner, og i dette Angreb skulde da Kong
Frederik, ligesom efter de sidste Aftaler, tage Del med 20
Batailloner og 10000 Ryttere. For at lette Landgangen i
Skaane vilde han selv samtidig gaa los paa Sverige fra Oe-
st med 20000 Mand, men paa det Vilaar, at man med for-
enede Kræfter indekuttede den svenske Flaade i Karls-
krona, og at en Del af de forbundne Magters Skibe
bleve sendte til den østlige Del af Østersøen for at holde
den svenske Eskadre ved Stockholm i Schak1). Af de 40
russiske Batailloner skulde de 15 overvintre i den danske
Konges Lande og forplejes paa hans Bekostning. Derved
vilde man baade til Forsaret lette Flaadens Transport og
afværge de Klæger, der let kunde blive rejst i det tyske
lige, naar den hele russiske Hær blev lagt i Kvarter i
Mecklenburg. Medens den danske Konge skulde udruste
20 Linieskibe, vilde Czaren stille 16—17 Linieskibe, 5
Fregatter, 4 Snauer og 2 Bombardergallioter; men for at

1) Han var altsaa kommen bort fra, hvad han havde udtalt den
23. September, at han ikke det næste Foraar vilde behøve Skibe
fra den danske Flaade til Operationerne ved Sveriges Østkyst.
disse kunde være til Raadighed tidlig næste Aar, skulde Kong Frederik tillade, at den russiske Eskadre, som lær i Sundet, øvervintrede ved Kjobenhavn. Tre til fire hundrede Matroser skulde da blive ombord paa denne, hvorimod det hele øvrige Flåademandskab burde lægges i Kvarter i Sjælland paa de Steder, hvor Kongen maatte ønske det; denne skulde kun yde Kvartererne, Czaren vilde selv sørge for Forplejningen.

Der kunde vistnok efter dette Forslag rettes et stærkt Angreb paa Sverige, især hvis der, som det var nævnt i Forslaget, tillige kunde paaregnes Støtte af en engelsk Flåde. Men for ikke at tale om, at flere af de Skrupler, som Frederik IV havde hatt med Hensyn til Opsættelsen af Expeditionen, stadig havde Vægt, vilde denne Plan velde Kongen højest trykkende Byrder og Vanskeligheder med Hensyn til de russiske Troppers Forplejning. Og skjønt han havde sagt Czaren, at han efter nærmere Overvejelse havde ladet «de forskjellige Tanker og Spekulationer» falde, som dennes Beslutning at opgive Toget havde fremkaldt hos ham, var dette naturligvis ikke hans Mening. Naar et saa anseligt Tal russiske Tropper og Matroser overvintrede i hans Lande, maatte han derfor holde det for nødvendigt at have et Korps af tilsvarende Styrke under Vaaben hele Vinteren igjennem. Og hvilken Sikkerhed havde han endelig for, at Czaren, naar Foraaret kom, gjorde Alvor af Planen! Alt dette maatte Czar Peter kunne sige sig selv, og den Tanke ligger derfor nær, at han ikke har gjort sig store Forhaabninger om, at Frederik IV vilde gaa ind paa Forslaget.

Det «Kontraprojekt», som blev indgivet fra dansk Side, opstillede Fordringen om, at Czar Peter personlig skulde angribe Sverige fra Øst med sin Hovedstyrke, 30—40000
sig paa Fredsforslag fra Sveriges Side uden at give Czaren Meddelelse derom, og at han ikke vilde slutte nogen Traktat med Sverige, førend der tilstrækkelig var sørg for Czarens conveniences.

Dette Forslag har i flere Henseender Interesse. Det viser, at hvad man fra dansk Side satte mest Pris paa at faa tilbage af de tabte Landskaber Øst for Sundet og Kattegat, ikke var den sydligere, frugtbareste Del af Skaane, men de Landstrækninger, der kunde bevare Forbindelsen med Norge og saavidt muligt udelukke Sverige fra Kattegat\(^1\)). Der laa en sund Tanke heri; thi vitterlig har Tabet af de skaanske Provinser ikke blot i og for sig været en unnaadelig Svækelse for Danmark, men ogsaa derved, at det overklippede Forbindelsen imellem Danmark og Norge og saaledes gav det første alvorlige Stod til, at de tvende Riger engang vilde blive adskilt. Ikke mindre har Frederik IV's Kontraprojekt Interesse ved at vide om Frygten fra dansk Side for, at Czar Peter kunde falde paa at slutte en Sør-fred med Sverige, hvored Danmark-Norge vilde blive ladet i Stikken. Endelig vilde Czaren efter dette Projekt blive nødt til snart at rejse hjem til Rusland med Hovedmassen af sin Hær, og han vilde komme til at opgive den Tanke om at spille en Rolle i Nordtyskland, som man almindelig mente, laa bag ved, at han havde flyttet Skuepladsen for sin krigerske Virksomhed saa langt imod Vest. Istedesfor selv at blive Hovedmanden under Feltoget, vilde han komme til at overlade Kong Frederik en Del Batailloner, som stode til dennes uindskrænkede Raadighed og paa en

\(^{1)}\) Man ser det samme fremsat af Westphalen i en Samtale med Schafirof i Oktober 1715 (Depoche fra Westphalen til Kongen af 28. Oktober 1715).
Maade vilde være Gidsler for, at deres Herre ikke paa egen Haand sluttede Fred med Sverige.

Planen var ikke ilde lagt, forudsat at man kunde faa Czar Peter til at gaa ind paa den. Men var der mere Udsigt til det end til, at Frederik IV vilde antage det russiske Projekt? Stillingen var blevet en saadan, at de tvende Fyrster nok følte, at de trængte til hinanden eller i det mindste, at de kunde have Gavn af hinanden, men dog samtidig i den Grad vare fulde af gjensidig Mistillid, at ingen af dem kunde tænke sig at virke sammen med den anden, naar han ikke ligesom havde Sikkerhed for hans Troskab. Endelig vilde Czaren ligesaa nødig fore sin Hær bort fra den vestlige Del af Østersøens Kystland og derved opgive sine Planer med Mecklenburg, som Frederik IV vilde se ham fastholde sin Stilling der. Herved var Enighed saa godt som gjort umulig.

Nogle Indrømmelser var Czar Peter vistnok villig til at gjøre. Han var rede til at lade 20 Batailloner overvintre i Kong Frederiks Rige, saaledes at denne kun skulde yde Kvarter og Bændsel til dem, og Kongen maatte, om han ønskede det, henlægge 7—8 Batailloner til Norge, i hvilket Tilfælde han dog skulde forpleje dem; Czaren vilde fremdeles ikke fonde mere end 3 danske Linieskibe til Forsterkning for sin Eksadre i den bohmiske Bugt, og han havde intet imod at give Kongen Tilsagn om kun at slutte Fred, saafremt denne opnaaede de Afstaelser fra Sveriges Side, som han havde nævnet i Kontraprojektet, ja han ønskede ham endog endnu større Landvinding, da det var «hans egen Interesse», at Kongen af Danmark stelde blev mægtigere, Kongen af Sverige derimod stedse svagere 1).

1) Enten er det en gæl Dato, der er givet det paagjældende Aftstykke i Gehejmearkivet, idet det er opført som udstedt den 10. Oktober,
Men i Hovedsagen gav han ikke efter; han stod fast paa at ville gjøre Angrebet imod Skaane næste Foraar med 40 russiske Batailloner. Ej heller Frederik IV vilde fra vige sit Standpunkt med Hensyn til Planen om et Angreb næste Aar. Det endelige Udfald blev derfor, at Czar Peter rejste bort den 27. Oktober, uden at Forhandlingen var rykket et Tømme videre.


De vare saa meget desto ringere, som nye Vanskeligheder kom til fra en anden Side. Forholdet imellem Rusland og England-Hannover havde i høj Grad forværret sig.

Efter Omslaget i Juli i Kong Georgs og hans Raadgiveres Syn paa de nordiske Forhold havde Admiral Norris gjort den Gavn med sin Flåde, som man kunde forlange.

 этим данно Дато е връзка гамел Стил. Актьыкът е туелел Съвр първото датско Констраектор, съм възела 12. Октомври.
¹) Мемо̀рът от Вестфалкън към Цар Петър от 5. Новември 1718.
²) Денът на Изгнанието, който беше даден на Зошните във Възрожденето от 17. Септември, 27. Октомври 1716, е бил последен дейност на Актьыка в Гесенархивът, което не дошло да бъде използвано за целите. Въпреки това H. P. Gieseng: Löwenöhr (Kbh. 1847) S. 180 има довод, че става за, че той, на който той има настрана във всички Зошни, да се мийда не възможно от аз възновени Актьыка Индъхол. Мън, той има във Възможности не настана една Трезка от това.

Men da denne Beslutning viste sig urokkelig, bragte den alt, hvad der tidligere havde ulmet af Uvilje hos Kong Georg og hans Mænd imod Czar Peter, til at blusse heftig op. De mente, at han havde opgivet Toget, fordi han luredes paa at faa fast Fod enten i Danmark eller Nordtyskland. Naar han sagde, at han vilde angribe Skaane til næste Førarr, var det kun for at faa Løjlighed til at lade sine Tropper overvintre, dels i Danmark, dels i Mecklenburg. A. G. Bernstorffs Forbitrelse over, at Czaren støttede Hertugen af Mecklenburg i at træne paa sin Adel, hans og Kong Georges Frygt for, at den russiske Indflydelse i Mecklenburg skulde blive

farlig for Hannovers Tarv, og de engelske Ministres Ængstelse for, at Rusland skulde søge at vinde faste Punkter ved den vestlige Del af Østersøen, alt dette smeltede sammen til at skabe en Modstæning imellem Czar Peter og Kong Georg, der let kunde føre farlige Virkninger. Flere breve imellem de tvende engelske Statssekretærer for de udenrigske Sager, Lord Stanhope, der var hos Kongen i Hannover, og Lord Townshend, som var i London, viste denne Modstæning klart. Strax efter at Budskabet om Czarens Beslutning at opgive Toget til Skaane havde naaet Hannover, skrev Stanhope (25. September¹) til Townshend: «Hvis vi lade Czaren have frit Spillerum, vil han ikke alene gjøre sig til Herre over Danmark; men med de Tropper, han endnu har staaende ved Polens Grænse, kan han lægge sig i Kvarter, hvor han vil i Tyskland.» Og i sit Svar herpaa udtalte Lord Townshend, at Czaren aabenbart arbejdede paa at gjøre sig til Herre over hele Østersøen. Da Landgreven af Hessen-Kassel i Oktober atter hen vendte sig til den engelske Regering, fik han et helt andet Svar end en Meaned tidligere. Townshend erklærede ham, at nu vilde det være rette Tid til at udsøne sig med Sverige og med forenede Kræfter gaa løs paa Rusland²). Man troede endog i Hannover at vide, at Hertugen af Mecklenburg havde undetegnet en Traktat med Czaren om at afstå ham sit Land i Bytte for Lifland og andre Egne paa den Kant, og man var saa meget mere opskræmmet, som man tiltroede Preussen saavel som Danmark baade Dumhed og Falskhed³).

¹) Jeg gør ud fra, at Mahon har angivet denne Dato efter ny Stil. Er den efter gammel Stil, bliver den 11 Dage senere.
²) Carlson anf. St.
³) Lord Mahon: History of England fra 1713—1783


(Leipzig 1853) I, 237—39. Detso værre ere de Uddrag af Stan-
hopes og Townshends Breve, som Lord Mahon anfører efter Cox: Walpole, meget ufuldstændige, og Forfatteren har intet Kjendskab til de Forhold i Norden, som Brevene vedrører. — Det forekommer mig, at alt hænger godt sammen, naar man stiller Brevene i den Sammenhæng, jeg her har gjort.
ham i Czarens Navn med Hensyn til en fremtidig Aftale, 
for Czar Peter op og udbred, at han aldrig havde givet 
dem et saadant Herv, det forbarelde ham i høj Grad, at 
de vilde opkaste sig til Mellemmænd imellem ham og Kong 
Frederik, da der slet intet var at udjævne; hvis man lod 
Englænderne og Hannoveranerne have frit Spil, vilde de 
forstå at mage det saaledes, at han og den danske Konge 
ret bleve skilte fra hinanden, han vilde ikke have noget at 
gjøre med de engelske og hannoveranske Statsafsendinge, 
førend der var sluttet en Overenskomst imellem ham og 
Kong Frederik. Det var en let gjennemskuelig Hentydning 
til hemmelige Aftaler med Georg I, naar han endog ligefrem 
sigtede Kong Frederik for, at denne selv ikke havde villet 
gjennemføre Landgangsplanen, en Sigtelse, der naturligvis 
blev bestemt tilbagevist1). Og i denne Stemning hæmmede 
det ham at høre de Danske ikke blot lægge særlig vægt paa 
Medvirken fra Georg I's Side, men ogsaa foreslåa, at Kongen 
sævel som Czaren snarest muligt skulle soge at formaa 
denne Fyrste til at yde Hjælp2). Endnu værre var det, 
når det fra dansk Side blev udtalt som utvivlsomt, at 
man vilde kunne fåa Hjælp af en engelsk Flaade til at 
indeslutte Karlskrona, saafremt Czaren vilde fjerne alt, 
hvad der vakte Misnøje imod det nordiske Forbund hos det 
romerske Rige og den engelske Konge, og hvis han gav 
tilstrækkelig Sikkerhed for, at Roligheden blev bevaret i det 
romerske Rige3), med andre Ord, hvis han ophørte med at 
blande sig i Mecklenburgs Forhold. Men intet havde Czar

1) 14. Oktober.
2) Det blev foruden i det danske Kontraprojekt stærkt fremhævet i 
et Møde 17. Oktober.
3) Deklaration af Frederik IV af 21. Oktober og Protokol over Mødet 
der 17. Oktober.

Historisk Tidsskrift. S. K. III.
Peter mindre Lyst til. Derfor udtalte de russiske Ministre under Forhandlingerne skarpt, at de vel saa, at Kongen af Danmark helt og holdent havde kastet sig i Armene paa den engelske Konge, og at han ikke vilde slutte nogen Overenskomst med Czaren, med mindre Kong Georg blev optaget med i den.

Der kan ej heller være Tvivl om, at de engelske og hannoveranske Statsafsendinge have gjort deres bedste for at afholde Frederik IV fra at gaa ind paa det russiske For- slag i dets Hølhed. Visnok tilraade de ham at efter- komme Czar Peters Opfordring til att beholde 15 russiske Batailloner om Vinteren i sine Lande1), da de saa vilde være fri for at faa dem til Mecklenburg. Efter at Czar Peter var gaaget ind paa at lade 20 Batailloner overvintre i Danmark væsentlig paa de Dilkaar, Kongen havde foreslaaet, haabede Georg I og Bernstorff et Ojeblik at være ude over alle Vanskeligheder, thi de smigrede sig — uvist af hvilken Grund — med det falske Haab, at Czaren heller ikke vilde fore de andre 20 Batailloner og Rytteriet til Mecklenburg før at overvintre der2). Men der har tillige i denne Tid været et Ojeblik, da Bernstorffs og Georg I’s Ophildelse ved Tanken om rimeligvis at skulle se Russerne vende tilbage til Nordtyskland naaede en saadan Højde, at de fattede den Plan at faa de Danske til at hjælpe med

1) Protokol over Konference med de engelske Ministre 20. Oktober.


2) Protokol i Gehejmearkivet. Langebeks Diplomatium.
Norris før at dække saavel de tyske som de danske Kyster imod Russerne¹).


¹) Afskrifter af disse Vota findes i det Langenbekske Diplomatarium i Gehejmearkivet.
blev denne Sag ikke længe ukjendt for Russerne, og den maatte i høj Grad ophidse Czar Peter imod Georg I og hans Raadgivere.


De politiske Stemninger, der udviklede sig samtidig med Czar Peters Ophold her i Kjøbenhavn, have sat deres tydelige Mærke i den historiske Literatur. Ingen kan læse det Afsnit af Czares saakaldte Dagbog, der vedrører Aaret 1716, uden at mærke den Forbitrelse imod England-Hannover, der greb ham i denne Tid. Med Lidenskabens Overdriveelse fremstilles her alle de Vanskeligheder, han havde havt at kæmpe med, som Hannoveranernes Værk. Det var deres Rænker, der havde bragt de Danske til at mistænke ham for at spille falsk Spil og til at træffe Sikkerhedsforholdsregler imod ham. Norris, hedder det, havde endog faaet Ordre til at angribe de russiske Krigs- og Transportskibe, saafremt de ikke deltog i Toget imod Skaane. Hvad der afholdt Admiralen fra at allede denne Ordre, var alene den Omstændighed, at den var udstedt af det hanoveranske,

Russere, at det nu var for sent paa Aaret dertil, og Norris afsluttede Forhandlingen med at underst, at man ved en formelig Konvention burde enes om at udføre det til næste Aar. Hans Hørre, sagde han, vilde „du fond de son cœur“ have ønsket, at det kunde ske strax. — Jeg kan med det Materialet, jeg har til min Raadighed, ikke se en anden Forklaring af dette Forslag, end at det har været et Forsag paa at få de russiske Trepper førte i en anden Retning end til Mecklenburg. Eller har det været blot Spilfægtet for at indbilde Czares, at man endnu ønskede Samvirken med ham? Det synes nemlig vanskeligt at forstå, at han efter at have opgivet Toget til Skaane skulde have villet indlade sig paa sligt.
ikke af det engelske Kancelli\(^1\). Alt dette, fortælles der i Dagbogen, skrev sig udelukkende fra den hannoveranske Minister Bernstorffs Forbitrelse over, at Hertugen af Mecklenburg var bleven gift med en russisk Prinsesse. Det var ham, «dette ondskabsfulde og samvittighedslose Menneske», der ikke blot havde misbrugt sin almægtige Indflydelse til at ophise Georg I, men også havde benyttet I. G. Holstein, Dewitz, Scholten o. a. som sine Redskaber\(^2\), saaledes at Rustningerne til Toget imod Skaane vare blevene sinkede, indtil det blev for slide til at drage afsted. «Da vi saa», lader Czaren skrive, «paa Grund af den sene Aarstid ikke kunde gjøre Toget, søgte Bernstorff ved sine Kreaturer at indgyde de Danske den Mitanke, at Russernes Væring skrev sig fra en hemmelig Intrigue, og han trængte paa, at Landgangen skulde gaa for sig; men han vidste godt, at, saaframt vi paa en saadan Aarstid indlode os derpaa, vilde vi enten aldeles gaa til Grunde eller i det mindste blive nødt til at danse efter deres Fibe.» Men ikke nok hermed. Da Bernstorffs Haab om at se Russerne blive


\(^2\) Jfr. S. 87.
ødelagte slog Fejl, idet Czaren erkærede, først at ville gjøre Toget til Fornæret, truede han de Danske med, at de vilde få hans Køge til Fjende, om end ikke strax, saa til Fornæret 1). «Et hvert upartisk og forstandigt Menneske», saaledes ender dette Sted, «kan nu dome, om dette ikke blot er sket for at hindre os fra at overvintre i Mecklenburg» 2).


1) Meningen af disse uklare Ord maa være, at han ved denne Trætel ville bringe de Danske til at bryde med Russerne.
2) Baumeister: Beiträge II, S. 115.
3) Jvfr. S. 115.
4) Jvfr. S. 75.
samlet paa Sjælland tidligere, end den nu blev det, og Czar Peter havde aldrig vovet en Landgang, førend hele Styrken var fort over. Det er saa langt fra, at den af ham saa haardt angrebne General Scholten har villet forsinket Toget, at han tvært imod i Spidsen for Generalkommissariatet stærkt klagede over, at Tiden var trukket ud¹. Oven i Kjobet havde han intet at gjøre med Afsendelsen af Transportskibene, og det var derfor under Forhandlingerne i Kjobenhavn slet ikke Scholten, men Judichær, Czar Peter havde klaget over. Overhovedet er det vitterligt, at Generalkommissariatet har virket ivrig for at skaffe bæde Fodemidler og Fartøjer rundt omkring fra hele Landet. Men Czar Peter var saa forblendet af sin ophidsede Stemmning, at han endog glomte, at de 3 Dragonregimenter, som han selv lod sætte over fra Travemünde, først kom til Øresund i Middelen af September. Da den dansk-norske Regering aldrig havde paataget sig nogen Forpligtelse med Hensyn til disse Regimenters Overførelse, kan denne Sendrægtighed — hvis man ellers vil bruge et saadant Udttryk — kan skrives paa hans egen Regning².

¹) Se S. 95.
Hvilket Vidnesbyrd om en ophidset Mands Lidenskab er saa ikke Sigtelsen imod Bernstorff, for at han, efter at Planen til Toget var opgivet, havde stræbt at faa den gjen-optaget, i Haab om, at et Felttog paa en saa sen Aarstid skulde volde den russiske Hærs Undergang! Czar Peter har ikke fremført en eneste Kjendtgjerning som Stotte for en saadan Anklage. Derimod har han selv leveret et uigjendriveligt Bevis for det tomme i hele Fremstillingen at, at Bernstorffs lunske Spil i Kjobenhavn og Indflydelse her gjorde Opgivelsen af Toget til en Nødvendighed for ham. Det er det Brev, han i Februar 1717 skrev til Felt-marechal Szeremetef med bitre Bebrejdelser over, at denne og de andre Generaler havde hindret Toget til Skaane1).

Til Trods for Czar Peters Sigtelser, der senere ere blevne gjenbagne af andre Forfattere enten fuldstændig eller tildels2), staar det fast, at den danske Regering har ønsket, at Toget maatte ske, jo for, jo hellere, og at der ikke efter Junimaaneds Slutning har været udføet engelsk-hannoversk Indflydelse paa at faa Planen dertil opgivet. Den ene Hovedgrund til Fersinkelserne var, at Frederik IV ikke holdt sin Flaade for at være stærk nok til at kunne under-være Gabels Eskadre, da Transporten ellers havde kunnet begynde saa tidlig, at Fartejerne kunde være gaaede flere

1) Se ovenfor S. 101.
Gange frem imellem Kjøbenhavn og Mecklenburg. Den anden og vigtigste Grund var, at der ikke i Danmark fandtes et tilstrækkeligt Tal Transportskibe til paa engang at overføre Tropperne fra Warnemünde; Regeringen maatte derfor leje en stor Mængde i Preussen, hvor det var forbundet med et umaadeligt Tidsspilde at faa dem til Raadighed. Man kan visselig bebrejde den dansk-norske Regering, og det strængt, at den viste Skjæreslæshed ved Opfyldelsen af Kontrakten med Preussen og derved selv for en Del voldte dette Tidsspilde; men der er et stort Spring derfra til med Føje at kunne sigte den for forsættig at have villet forsinke Toget. Undtages denne Fejl fra Frederik IV's Side, var det det forarmede Lands Brist paa Hjælpkilder og dets Skibsårts Have Standpunkt, som Czar Peter kunde anke over; men Trykket deraf følte den dansk-norske Regering langt mere.

Har Czar Peter imidlertid end været uretfærdig, saa er han selv til Vederlag blevet ligesaa uretfærdig angrebet, og kjendelig har Harmen herover virket til at skærpe hans Bitterhed. Næppe havde han ladet Landgangensplanen falde, førend onde Rygter om ham skjode op som Paddehætte, og de have siden efter en stor Maalestok bredet sig i de historiske Skrifter om denne Tid. Man har vidst, at han kun havde attræet at volde Kong Frederik store Udgifter, at han havde villet spilde Tiden til Landgangen for saa til sidst at vægre sig ved at foretage denne, naar det var blevet for sidste at angribe Sverige paa anden Maade, han havde selv higet efter en Særfred med Karl XII, saaledes at det naturligvis skulle gaa ud over Danmark-Norge, ja man har været overtydet om, at han bare havde gjort Toget til Sjælland for at faa Lejlighed til at overrumple Kjøbenhavn og Kronborg. Når han havde naaet dette, vilde han slutte
sig sammen med Sverige, og da skulde det gaa løs paa
den Czaren inderlig forhåde Konge af England. A. Højjer
er i sit Værk: König Friederich des Viersten glor-
würdigstes Leben den Forfatter, som tidligst har givet
denne Anklage et skarpt, præcist Udtryk. Hans Angreb
paa Peter den store danner det interessanteste Modstykke
til Czarens voldsomme Udtalelser om de Rænker, han havde
været truet af.

Aldrig har visinok en urimeligere Sigtelse været fremsat
end den, at han har villet angribe Kjobenhavn. Den er
kun et Vidnesbyrd om, hvor opskræmmede Folk bleve, da de
saa, at Planen om en Samvirken med Czaren brast, og om
hvilken Uvilje imod Rusland der udviklede sig en Tid lang
efter 1716 her hjemme. Selv hos en saa selvstændig og
skarpt tænkende Mand som Højjer trængte Lidenskaben al
besindig Dom tilbage.

Det er indlysende, at i det Ojeblik, Czar Peter vilde
prøve paa at erobre Kjobenhavn, var hans Flade i Øres-
sund knust. Den dansk-norske Flade var allerede stærk
nok til at gjøre det af med den; men et saadant Overfald
fra hans Side vilde strax have bragt ogsaa den engelske
Flade til at slaa løs paa den. Og vel var den russiske
Hær større end den danske, den vilde, — naar man ikke
regner de russiske Dragoner med, som laa paa Hveen, —
være 27000 Infanterister og maaske et Tusend Ryttere
imod 10000 Ryttere og 13000 Mand Fodfolk. Men saa
havde den danske Hær ikke blot Artilleri, hvad Russerne
synes helt at have manglet, men ogsaa Rygstod i Kjoben-
havns Garnison af nationale Regimenter og Byens væbnede
Borgerskab. Kunde nogen for Alvor tro, at Czar Peter
vilde indlade sig paa at overfælle Kjobenhavn, naar Byen
havde et saadant levende Værn føruden sine efter Datidens
Maalestok ingeniunde svage Fæstningsværker? Og det
skulde han have villet vove paa, fjærnet mere end hundrede
Mile fra sit Rige uden den ringeste Støtte! Vistnuok har
man talt om, at han havde villet foresige sig med Sven-
skerne; men hvorledes skulde han have kunnet traflle Af-
taler med dem om en Samvirken i rette Tid, han som var
skilt fra dem ved Øresund og mange Mile borte fra Karls-
krona! Czar Peter havde slet ingen Forkjærlighed for det
æventyrlige, og her vilde det have gjældt et Foretagende,
der kun kunde kaldes den fuldstændigste Daarskab, forudsat
att de Danske ikke helt vare dyssede i Sovn. Men det var
saa langt fra, at dette var Tilfældet, at Czaren tvært imod
paa en prinlig Maade havde følt, at Regeringen i Kjøben-
havn holdt væsent Øje med ham. Man huske blot paa,
at det var den 7. September, inden nogen af hans Ba-
tailloner var bleven ført over fra Mecklenburg, at Vagterne
ved Norre- og Østerport bleve fordoblede og de forskjellige
Sikkerhedsforholdsregler trusne, som vidnede om det mod-
satte af Godtroenhet 1).

Men, har man sagt, Sigtelserne imod Czar Peter have
sikre Kjendsgjerninger at støtte sig til. Særlig har man
frømhevet, at han havde overført et langt større Tal Tropper
til Sjælland, end der var fastsat ved Altenakonventionen,
man har endog paastaet, at der kom dobbelt saa mange.
Men dette er en uretfærdig Sigtelse. Peter den store havde ikke
fort en eneste Infanterist flere til Sjælland, end han allerede
i Vinteren 1715—1716 havde sagt, at han vilde lade tage
Del i Toget, ikke en eneste flere, end man var bleven enig
om i Altona. Der stod ved Kjøbenhavn den 17. September

1) Se S. 90.
kun hans 3 Garderegimenter\textsuperscript{4}), i alt 9 eller 10 Batailloner, og 30 Batailloner Linieinfanteri. Derimod havde han ganske vist et stærkere Rytteri, end Konventionen fastsatte, nemlig omtrent 4000 Dragoner og et Par hundrede Køsakker; men i det mindste den langt overvejende Del af dette Rytteri laa paa Hveen, hvor det var uskadeligt. Og medens Folk angave den russiske Hærs Styrke til omtrent 40000 Mand og fortalte, at Russerne, uden at det maatte vides, havde 7—8 Mand i hvert Telt istedenfor 5\textsuperscript{5}), var den Styrke, der laa ved Kjøbenhavn, i Virkeligheden, som nylig anført, ikke over 27—28000 Mand\textsuperscript{3}). — Den Iver, Czar Peter havde vist for at iagtage alt, hvad der vedrørte Stadens Försvars- væsen, opfattede man som et ubedrageligt Kjendetegn paa, at han havde ondt i Sinde. Men hvor saa vel Czar Peter en Fæstning, uden at han var lutter Øje for at se, om der ikke var noget at lære for ham selv? Da han en Nat efter en Udlugt var kommen for sent tilbage til Kjøbenhavn og havde maattet overnatte uden for Byen\textsuperscript{4}), skal han have anmodet Kongen om Nøglen til en af Stadens Porte og

\begin{flushright}
\textsuperscript{1) Regimentsrige Preslazinsky, Semenovsky og Astrakansky, af hvilke dog det sidste i hans Dagbog ikke kaldes et Garderegiment. I den Liste over de russiske Regimentar og Batailloner, som staar i denne Dagbog (Baumeister Beiträge II, 58), er glemt et af Regimenterne.}
\textsuperscript{2) I Følge velvillig Meddelelse af Prof. Schiønne har et Øjevidne, en dansk Officer, den senere General H. B. Kaas († 1773), i en Autobiografi, han har efterladt sig, angivet den samlede russiske Styrke, der laa udenfor Østerport, til 45000 Mand, ligesom det er ham, der fortæller, hvor mange Mand der laa i hvert Telt.}
\textsuperscript{3) Jvfr. Angivelsen S. 76 om de 30 Batailloners Styrke. Garderegimenternes Styrke angives forskjellig, fra 6000 til 9—10000 Mand.}
\textsuperscript{4) Jvfr. om dette Træk P. H. Bruce: Memoirs (London 1782) 144, et Skrift, jeg dog nødig nævner, da det paa Grund af sin Upaa- rklædighed er værdlæst (se Bestusche-Rjumin: Geschichte Russlands I, Mitan 1877, S. 143).}
\end{flushright}
om, at han ogsaa ved Nattetid maatte med noget Mandskab gaa ind i Staden\(^1\)). Dette blev saa pustet op til, at han vilde have Lov til Dag og Nat uhindret at kunne marchere med sine Folk ind ad Portene.

Ja, han skal endog have gjort et ligefremt Forsøg paa at overrumple Byen. Man havde, havde det, en Dag pludselig set 15—1600 russiske Dragoner, ledsagede af en Mængde andre Soldater, ride ind imod en af Stadens Porte. Men den vagthavende Lieutenant havde fattet Mistanke og ladet Slagbømmen falde, derved var Planen til Czarens Harme blevet hindret, og Frederik IV havde adlet den Lieutenant, der saaledes havde vist Aandsnerværelse\(^2\). For ikke at fremhæve andre Besynderligheder ved denne Fortælling, ligger det nær at opkaste Tvivl, om der virkelig har været 15—1600 russiske Dragoner ved Kjøbenhavn, da Hveen var det Sted, hvor den langt overrejende Del af Dragonerne havde deres Lejr\(^3\)). Ganske fusk har man adlet ham gjøre Toure paa sine Gallejer omkring imellem Øerne for at ud-

---

\(^1\) Da dette staar i det i russisk Aand affattede Skrift: Iałe:\nLeben Peters des grossen II, 178, kan denne Fortælling ikke afvises som et Rygte af blot dansk Oprindelse.


spejde Niget, og man har i sin Iver for at finde mistænkelige Træk om ham nedlød sig til saadan tom Snak som at fortælle, at han ved en Mønstring havde ærgret sig saaledes over at se den danske Hær fortrinlige Tilstand, at han i Forbitrelse forlod Mønstringen, en Fortælling, der oven i Kjobet stemmer ilde med den Kjendsgjerning, at hans Ministre maatte forsøvare ham for de danske imod den Sigtelse, at han skulde have udtalt sig ringeagtende om Hærens Lødeise¹). Ikke mindre smaalligt er det, naar man har fundet det højst mistænkeligt, at han ved et Besøg paa Kronborg havde taget Geværer ud af Haanden paa en Soldat, der stod paa Vagt, og trykket det af. Han vilde, sagde man, naturligvis undersøge, om Vagisterne havde Geværerne ladte, da han tænkte paa at overrumple Fæstningen²).

¹) Se S. 83.

Intet var naturligere, end at Rygtet, saa snart Landgangsplanen var opgivet, fik trævt med den Uenighed, der paa Grund heraf skulde være opstaaet imellem Czaren og Frederik IV, og med at Peter den store agtede at slutte en Særred med Sverige. Holland, hvor der ikke var faa svensksindede, blev i særlig Grad et Arnested for slige Rygter, der endog spillede en stor Rolle i Aviserne. Det var, sagde man, Baron Görtz, der ledede disse Forhandlinger fra svensk Side, Fyrst Kurakin, som var Underhandler paa Ruslands Vegne1). Springet herfra til Fortællingen om, at der ogsaa var blevet forhandlet paa en lignende Maade, inden Czar Peter havde ladet Planen om Toget imod Skaane falde, var let gjort. Allerede strax efter, at Czaren havde lidt Forærmlensen ved at se sine Tropper blive udelukkede fra Wismar, skulde han være kommen til at tænke paa, hvad Görtz tidligere havde forestillet ham om en Særred med Sverige2). Flere nyere Forfattere have stærkt troet

---

2) Theatrum Europæum XXI, 472, hvorfra det fornødentlig er ganet over i Voltaire: Histoire de l'empire de Russie Historisk Tidskrift S.R. III.
paa Paalideligheden af, hvad Datiden fortalte, og fremstille
derfor Görtz som den store Maskinmester, der har forstået
at trække i Traadene paa den rette Maade, indtil han fik
Toget mod Skaane kuldkastet 1). Naar man husker paa,
hvilken Virksomhed den snilde Statsmand vitterlig snart
efter udfoldede for at faa Fred i Stand imellem Czaren og
Karl XII, er intet ej heller sandsynligere end, at han alle-
rede nu kunde have ønsket paa en saadan Maade at
atværge det Ævejr, der truede Sverige. Men Fortællingerne
om, hvad han har udrettet i den Henseende, have ikke
andet at støtte sig til end lose og usikre Kombinationer, og
det kan godt gøres, døls at Görtz kun har spillet en saare
ubetydelig og rimeligvis slet ingen Rolle ved denne Lejlighed,
døls at Czar Peter ikke paa dette Tidspunkt har gjort noget-
somhelst Skridt til at slutte hemmelige Aftaler med Sverige.

I December 1715 var Görtz under Stralsunds Belejring
første Gang kommen i personlig Berøring med Karl XII,
og han rejste i Begyndelsen af 1716 til Sverige, hvor han
arbejdede paa at skaffe Kongen de nødvendige Midler til
at fortsætte Krigen. Netop nu afbrød Karl XII i Følge et
af sine sære Indfald alle diplomatisk Forhandlinger, og der

1) Den holsten-gottorpske
Statsmand Bassewitz synes endog i sin Eclaircissements sur
plusieurs faits arrivés sous le règne de Pierre le grand
(Büsching, Magazin IX, 311) at henlægge Görtz's Indlydelse
til de første Maaneder af 1716.

søns Pierre le grand (1763) II, 140.

Det er allerede S. 60 omtalt, hvorledes Brasch ved en be-
klagelig Fejltagelse er kommen ind paa denne Mening. Fryxell:
Berättelser ur svenska historien XXIX, 20 og 35 har
lagt meget Vægt paa Görtz's Optræden, men ikke uden at
gjøre sig skyblig i en slen Fejl, idet han lader Görtz i
Holland forhandle med Fryzt Kurakin et Par Maaneder, først
han i Virkeligheden kom til dette Land. Droysen anf. St. 178
tillægger ligeledes Görtzs Virksomhed stor Betydning ved denne
Lejlighed.

At Görtz paa egen Haand i denne Tid har søgt at komme i Forbindelse med Czaren, har ingen hidtil kunnet paavise 4). Medens han i Sommeren opholdt sig i Holland, gjorde han selvfolgelig, hvad han kunde, for at gavne Karl XII. Da han havde det vigtige Hærf at rejse Penge,

1) Carlson anf. St. 87 og 90.
2) Dog hæder det hos Droyzen anf. St.: „Dass Görtz im Juli (!) mit den ausgeschlossenen Vollmachten nach dem Haag ging, lässt erkennen, bis zu welchem Punkt bereits die Annahmen gedrungen war“.
3) Carlson anf. St. 93.
4) Et Sted hos Droyzens anf. St. S. 178 antyder, at Görtz i For- saret 1716 havde faaet Hertugen af Mecklenburg til at forestille Czaren, at Karl havde Lyst til at udsone sig med ham; men Droyzens Citat i Noten siger noget helt andet, idet det derefter er Wellingk, der har faaet Hertugen dertil.
stræbte han at give det Udseende af, at den Fare, der truede Sverige ved det paatænkte Angreb paa Skaane, ikke havde noget at sige. Snart paastod han, at Kong Karl kunde fore en Styrke paa 52000 Mand imod dem, der vilde prove paa en Landgang, snart lod han udsprede det Rytte, at paa Grund af de Klager, som Russernes Uordner i Mecklenburg havde fremkaldt fra Danmarks, Preussens og Storbritanniens Side, havde Czaren erklæret, at han vilde slutte en Særfred med Sverige, saafremt man ikke rettede sig efter hans Ønsker 1).

Samtidig søgte han ogsaa at give Kong Karl det Indtryk, at den Fare, der truede ham ved det paatænkte Angreb paa Skaane, var mindre, end det saa ud til. I en Depeche af 31. Juli, hvori han meddelte, hvad han havde hørt om Styrken af det russisk-danske Landgangskorps, tilføjede han: "Man siger imidlertid, at det skorter paa meget af, hvad der behøves i Krigen, og der kunde let indtræffe Forhold, som vilde bringe det hele Forehavende til at blive til intet, især naar Fjenderne faa Underretning om de Forsvarsforholdsregler, som Eders Majestæt har truffet. Fyrst Kurakin er, efter hvad jeg har erfaret, ikke bleven lidt allarmoret ved at høre, at jeg gjentagne Gange har udtalt, at man i Sverige mere ønsker end frygter en fjendtlig Landgang, fordi en saadan vilde give Eders kgl. Majestæt Lejlighed til at slaa ret et vigligt Slag og bruge den anselige Krigsudrustning, der er rede, paa en passende Maade og med Gavn. — Man har ogsaa villet forsikre mig, at Czaren i Virkeligheden ikke er overrættes ivrig for en Landgang, men langt snarere har til Formaal under Paaskud af et saadan Foretagende at blive staaende i Riget.

eller i Danmark før paa den ene Side at underholde sine Tropper paa fremmed Bekostning, paa den anden Side at gjøre sig selv saa meget mere «respektabel» hos sine Allierede saa vel som hos Kejseren og Riget 1).

Denne Depeche viser klart, at Görtz endnu slet ikke stod i nogen Underhandling med Kurakin og ved ham med Peter, saa at han derved kunde haabe at modarbejde Landgangen. Det er kun paa Rygter om Czarens formodede Planer, saaledes som de vare blevne almindelige efter dennes Optæden i Mecklenburg, at han bygger sit Håab om, at han ikke skal være «overvættes ivrig for Landgangen». For øvrigt stoler han paa Fjendernes mangelfulde Udrustning og paa, at de skulle blive bange ved at høre om Kong Karls kraftige Forholdsregler til Skaanes Forsvar.

Naturligvis kan han derfor godt have stræbt efter at sætte sig i Forbindelse med Kurakin. Da denne i Slutningen af Juli kom til Haag, fortalte en ivrig Tilhænger af Sverige, den polske General Poniatovski, ham, at han havde truffet sammen med Görtz, der havde foreslået et Kongres i Finland og ønskede Pas over Rusland til Sverige 2). Man kan ikke være i Tvivl om, at Poniatovski har sagt dette efter Görtz's Ønske, og Forslaget om en Kongres i

1) Denne Depeche er citetet hos Fryxell XXIX, 25, men uheldigvis umægtig, idet han lader Görtz meddele Kong Karl „att Ryssland icke skulle i landstigningen delage“. Da jeg efter dette Citat maatte ønske at lære Depechen nærmere, at kjende, har Dr. E. Hildebrand, Amannensis ved Rigarkivet i Stockholm, vist mig den Velvilje at afskrive alt det af Depechen til mig, som vedrører Landgangsplanen. — Formodentlig er det Fryxells uheldige Citat, der har bragt Droysen (S. 178) til at tro, at Karl XII stolede paa, at et Angreb paa Skaane ikke vilde finde Sted.

2) Szolovief ant. St. XVII, 78.

Hvad fremdeles Czar Peters egen Synsmaade angaar, da vise hans Breve til Czarinden, Apraxin og Alexej paa en uigjendrivelig Maade, at han i det mindste indtil op i Septembermaaned har været bestemt paa at gjøre Toget til Skaane 4). Alle Formodninger om, at han allerede efter Wismars Kapitulation havde opgivet Planen imod

1) Depeche fra v. Stöcken af 1. September, hvor han erklærer, at denne Meddelelse var falsk og aabenbart indrykket i Bladet af Görtz, der ville have lettrende Mennesker til at tro paa den foregivne Sørfred imellem Czaren og Sverige.
2) *Pouvez-vous que je trouve un bon canal?* Moser: Rettning der Unschuld des Freiherrn Görtz (1779) S. 471.
3) Smstds. 478.
4) Dette har Brusich auf St. S. 422 rigtig set.
Sverige og altsaa hele Sommaren igjennem spillet falsk Spil imod Frederik IV, falde dermed til Jorden. Det synes derimod at være Sandhed, naar Schaffof i Juni fortalte Westphalen, at Czaren havde afvist Forslag om Separatfred med Sverige, som Landgreven af Hessen-Kassel havde ladt gjøre ham 1).

Har Czaren ført nogen oprigtig ment Underhandling med Sverige eller overhovedet beslutet sig til en Særlig fred med Karl XII, maa det have været i Tiden imellem 8. og 17. September. Allerede det er imidlertid paafaldende, at han i saa Fald 4—5 Maaneder efter skulde have bebrjedet sine Generaler, at de havde faaet ham fra at gjøre Toget. Hvor lidt han ogsaa i denne Tid har nærmest sig Karl, kan man se af, at denne og hans Udenrigsminister, Kanslereen Baron Müller, lige til Landgangsplanens Opgivelse opfattede ham som utilbøjelig til at slutte Fred. Endnu den 24. September, altsaa en Uge efter at Landgangen var opgivet, skriver Baron Müller til Cronström, svensk Envoié i Frankrig, at vel havde Kongen endnu hidtil ikke villet afsætte Petersborg og Ingemanland, men at det ikke var umuligt, at dette kunde ske, naar Czaren engang viste Villighed til at lade det komme til Fred 2). Om et saadant Omslag i Czarens Stemmning var det, at Budskabet om Spændingen imellem ham og Frederik IV efter Landgangsplanens Opgivelse vakte Svenskernes Haab. Da skrev Karl XII 31. Oktober til

2) "bien qu'il ne soit pas impossible que cela se puisse arriver après et lorsque le Czar aura fait voir de la facilité de son coté pour parvenir à la conclusion de la paix avec ce prince" (Samlingen: Interceptirte schведische Briefe II i Gehejmearkivet).
Landgreven af Hessen-Kassel, at han haabede, Czaren nu, da Landgangen var opgivet og det var kommet til Uenighed imellem ham og Kongen af Danmark, vilde vise sig mere imødekommende, end han tidligere havde været 1). I god Samklang hermed havde han otte Dage i Forvejen (23. Oktobre) skrevet til Götz: "Ligesom jeg allerede tidligere ikke har hatt noget imod at laane Ore til de partikulære Fredsforslag, som til Tid og anden ere blevne gjorte mig, saa af den ene, saa af den anden af mine Fjender, men som de atter have ladet falde igjen, saaledes er jeg ej heller nu utilbøjelig til efter det franske Hofs Raad at slutte en separat Fred med Czaren under den Splid, som er opstaaet imellem ham og hans Forbundsfæller, især Kongen af Danmark; men jeg vil dog ikke være bunden til at slutte en saadan med ham fremfor med alle andre, saaledes at jeg ikke skulle kunne knytte en separat Forhandling med Danmark, naar denne Krone tilbød bedre Vilkaar end Czaren 2).

Man ser tydelig, at Landgangsplanens Opgivelse efter Karls og hans Udenrigsministers Mening havde skabt en hel ny politisk Stilling. Tidligere i Aaret havde de følt Umuligheden af med Fordel at underhandle med Czaren. Denne havde ikke gjort noget som helst imødekommende Skridt. Nu


derimod tror Karl, at der kan være Udsigt til at vinde noget ved Underhandlinger enten med den ene eller den anden af de formentlig splidagtige Forbundsfæller. Naar man har saadanne svenske Akstykker for sig, fatter man Tro til Sandheden af, hvad en imed Czar Peter venlig sindet Forfatter, Bergmann, har sagt i Henhold til russiske Kilder, at Czarenes Dreve fra Sommeren 1716 ikke indeholde Spor af Görtzske Intriguer1).

Naturligvis staar den Mulighed tilbage, at Fyrst Kurakin, enten i Henhold til Udtalelser af Görtz eller blot paa Grund af sit eget Syn paa Stillingen, har forestillet Czar Peter, at der rimeligvis vilde blive Udsigter til en Særfred med Sverige, hvis han opgav Landgangen, og at saadanne Forestillinger kunne have hatt nogen Vægt hos ham i et Øjeblik, da han var opfyldt af Tanken om Vansk elig hederne ved et Vinterfelttog i Skaane, og da han baade af den ene og den anden Grund nærrede Mistillid til de Danske. Han kan have tænkt sig, at det vilde være dobbelt urigtigt at udsætte sig for store Farer, naar der var Mulighed for en Særfred med Sverige. Men intet vides om saadanne Forestillinger fra Kurakins Side, om hvilke der dengang var Rygter, og selv om Czaren skulle have faaet slige Tanker, forhindrer det ikke, at Frygten for de militære Vansk elig hedder og Mis- tilliden imed de Danske har været det, der væsentlig førte ham til at opgive Toget. Under alle Omstændigheder ere disse sidste Hensyn fuldkommen tilstrækkelige til at forklare Omslaget i hans Holdning2), og med hvilken Ret

1) Bergmann: Peter der Grosse IV, 106.
2) Naar Rygter fortalte (Hojor anf. St. S. 315), at en af hans Grunde til at blive opbragt paa Danmark og derfor til at svige det var, at Frederik IV ikke vilde overlade ham Karlskrona, da har Folkesnakken atter her været paa Vildspor. Der har under
leder man da efter skjulte Motiver dertil? Czar Peter kan kræve samme Retfærdighed som enhver anklaget, at man skal bevise den Sigtelse, der er rettet imod ham, eller i det mindste fremføre saadanne Kjendsgjerninger, at Misstanken bliver i højeste Grad sandsynlig. Men i dette Tilfælde kan intet anføres imod Czaren undtagen Rygter og Formodninger, hvorimod vægtige Grunde tale imod de opstillede Paanstande. Saa længe derfor indtil nye Oplysninger stille Sagen i et nyt Lys, bør man ligesaa fuldt frikjende ham for at have villet svige Frederik IV, som man paa den anden Side maa afvise den Sigtelse, han har rettet imod den dansk-norske Regering for efter Tilskyndelse af Georg I og A. G. Bernstorff at have sinket Rustningerne til Toget og derved gjort det nødvendigt for ham at lade Planen falde.

Der er saa meget mere Grund til her at påvise, hvor urettferdigt Rygter har været imod Czar Peter, som den Opfattelse af hans Holdning 1716, der aldeles har havt Overmagten i den danske historiske Literatur, har været bestemt ved de ugunstige Domme, der paa Frederik IV’s Tid bleve fældede om ham her i Landet. Som Hojer, Gebhardi, Sneedorff og Riegels 1) demte i forrige Aar-


---

¹) Brasseau S. 423—424 har rigtig set, at Sigetolen imod Czaren for at have villet angribe Kjøbenhavn er urimelig; men han har istedet derfor opstillet en ligesaa uheldig Gissing om, at Peter bragte sig til Herre over en Del af Slundprovinserne.


Hvis de Resultater, hvortil denne Undersøgelse har ført, ere rigtige, bortfalder det pikante, der ligger i en Understrøm af mer eller mindre rænkefulde Planer enten på den ene eller på den anden Side. Men før ikke at tale om, at Sandheden skal frem, hvad enten den er pikant eller ikke, bevarer det hele Forhold mellem de paagjeldende Fyrster dog en stor Interesse. Det er mærkeligt at se, hvorledes bade Czar Peter og Frederik IV have ønsket at gjøre Toget imod Skaane, hvorledes ingen af dem har tænkt paa at svige den anden, og hvorledes dog den gjensidige Mistillid i Forbindelse med forskjellige uheldige Omstændigheder ødelægge al Samvirken.

Vi have set den mecklenburgske Tvist virke til at nære det Stof til gjensidig Mistro, der var en Arv fra Krigens tidligere Aar. Denne Mistro var af en forskjellig Natur. Selve de Statsmænd i Danmark, der havde ønsket et Forbund med Rusland, havde meget godt vidst, at de ved at medvirke til at knuse Sveriges Stormagtsvælde vilde fremme Udviklingen af en anden Magt ved Østersøen, der i Tiden kunde blive farlig for den dansk-norske Stat. De havde valgt dette som den mindre Fare i Sammenligning med den større, hvormed de ingenlunde uden god Grund mente, at Sveriges Politik truede ved det Forbund med Gottorperne, der siden Karl Gustavs Tid havde været en næsten urokelig Del af det svenske politiske System og efter Karl XII's Tronbestigelse var blevet farligere end nogensinde. Men jo mindre Frederik IV og hans Raadgivere stolede paa, at Venskabet med Czar Peter kunde bevares i Løngden, desto mere mente de at maatte være paa deres Post overfor hans Udvidelsespolitik og despotiske Vilje, der var saa meget mere trykkende og saa meget
farligere, som hans store Herskerevner fuldt svarede til den Magt, han raadede over.

Denne Synsmaade have vi kunnet følge hos den dansk-norske Regering igjennem hele Sommeren 1716; men hvor naturlig den end var, og hvor godt man end kan forstaa, at Frederik IV, naar han havde den mægtige og voldsomme Czar tæt paa Livet af sig, maatte holde Forsigtighedsforholdssregler for at være nødvendige, kunde det kun være højest uheldigt, at han derved tirrede den Mand, hvis Forbund han ikke ønskede at undvære.

Czar Peters Mistillid var af en anden Slags. Han havde ingen Tro til, at man fra dansk Side anstrængte sig alvorlig, og hvad der fra først af nærmest var Kritik over formentlig Brist paa Dygtighed og Energi, blev skæpet ved hans Ærgrelse over at se, hvorledes der blev holdt Øje med ham, og ved Uvilje imod bestemte enkelte Mænd i Kongens Haad og iblandt hans Generaler. Saa blev den Tanke levende hos ham, at man misundte ham hans Størhed, og at man i det mindste ønskede at holde ham borte fra den vestlige Del af Østersøens Bækken. Idet Mindet om den Krænkelse, han havde lidt ved Wismars Kapitulation, atter blev levende hos ham, stillede han den Modstand, han havde mødt og stadig mødte i det mecklenburgske Spørgsmaal, sammen med den daarlige Stemning, han mente at mærke hos den dansk-norske Regering. Mistanken om, at denne aabnede Øret for onde Indlydelser fra hannoveransk Side, fik mere og mere Magt over ham.

For en stor Del var dette uheldige Forhold en nødvendig Følge af den givne politiske Stilling; men dog kan hverken Frederik IV eller Czar Peter siges fri for ved Fejlgreb at have forøget Vanskelighederne ved at komme til Enighed og for altsaa at have forskyldt Planens Opgiveelse.
Frederik IV har ved sin Mistænksomhed tirret Czar Peter mere end nødvendigt ved flere enkelte Lejligheder, det er muligt, at han paa nogle Punkter kunde have vist større Energi i at drive paa Hurtighed i Rustningerne, og han har utvivlsomt ved den uheldige Ledelse af Sagen om de preussiske Transportskibe voldt et Tidsspilde paa 14 Dage, der maaske har virket stærkt med til, at Czaren opgav Planen. Men denne har paa sin Side i sin Dom over den dansk-norske Regering overset Vanskeligheder af væsentlig Betydning, som den havde at kæmpe med, han domte uretfærdig, naar han sigtede den før Brist paa Iver, og han saavel som hans Generaler havde afgjort Uret ved at mene, det var for sent paa Aaret at gjøre et Angreb paa Skaane den 21. September. En kraftig Krigsførelse havde kunnet tilføje Karl XII et knusende Slag endnu i Eftersaaret.

Naar der i denne Afhandling er blevet gjort et Forsog paa at gjennemføre en indtrængende Undersøgelse over Landgangsplanen imod Skaane og dens Opførelse, er det ikke blot, fordi det har Interesse at se, hvad der var Grunden til, at Czar Peter lod Planen falde, men endnu mere, fordi dette Skridt af ham har hatt Felger af allerstørste Vigtighed. Det har omskabt den hele politiske Stillning under den store nordiske Krig, og, hvad der, set fra et særlig dansk Standpunkt, er endnu vigtigere, det har grundlagt et Forhold imellem Frederik IV og Czar Peter, der har hatt Virkninger paa Nordeuropas Historie i hele den følgende Tid.

I Marts 1716 havde den dansk-norske Udenrigsminister Chr. Sehestedt udtalt for Kongen sin Glæde over det faste Baand, der knyttede Sveriges Modstandere sammen 1); men

---


\textsuperscript{1}) Depeche fra v. Støckcn 10. Oktober.
Tillæg.

1.
(Uddrag)


§ 1.

Forbundet tilsigtet at opretholde „die Ruhe des Reichs „und sonderlich der Ober- und Nieder-Sächsischen Kraysse“, „welches Fœdesus“... wegen der in Deutschland gelegenen Schwedischen Provinzen gehalten werden soll, wie nachstehet.

§ 2.

Afståelse af Hertugdømmerne Bremen og Verden til Kongen af Storbritannien „und Dero Erben und Nachkommen „der Chur in perpetuam“.

§ 3.

„Wir wollen die würtzliche Tradition und Auslieferung „alles dessen, was Wir vom Herzogthum Bremen itzo im Be- „sitz haben . . . . 14 Tage nachdem die zu Hannover zur „Regierung heimgelassene Geheimbte Räthe es schriftlich ver- „langen . . . ., jedoch dass zu gleicher Zeit bey diesem Actu „Traditionis die würtzliche Declaration des Krieges gegen „Schweden abseiten Sr. Königl. May' in Gross-Britannien, wie „nach die Bezahlung der im Artix. 7no hiernechst stipulirende „Geld-Summe durch gältige accepitirte Wechsel geschehen soll.“

§ 4.

Løfte fra Kongen af Danmarks Side om at hjælpe til at maintenere og garantere Kongen af Storbritannien og hans Efterkommere Besiddelsen af de tvende Hertugdømmer „contra quoscunque“. Derfor „versprechen Wir, . . . dass wir . . . mit
3000 Mann, vorunter 3000 Mann zu Pferde, an Reutern oder „Dragonern, innerhalb Sechs Wochen a die requisitionis unfehbar „assistiren wollen“.

§ 5.


§ 6.

Løfte fra den storbritanniske Korges Side om fra den Dag, det bremske Land bliver overdraget ham, „in den Krieg „wider Schweden durch würeliche Ruptur zu treten“.

§ 7.

Løfte fra den sammes Side om, naar det bremske Land overdrages ham, „zu gleicher Zeit an Uns durch gültige in Ham- „burg acceptirte Wechsel auf einmahl die Summa von Dreymahl „Hundert Tausend Reichsthaler an gedoppelten Marcks-Stücken, „oder zwey Drittel, nach dem Leipziger Mäntz-Fuss de a° 1690 „... auszahlen zu lassen, und sollen die von dem Herzogthum „Brehmen an Uns noch nicht bezahlte Contributions-Gelder, und „bis an den Tag der Traditien fallige Restanten ... Uns aller- „dings verbleiben und ... richtig ausgezahlet werden“.

§ 8.


§ 9.

Kongen af Storbritannien vil bruge alle „gute Officia“ hos Parlamentet under dets nuværende Samling for at få det til „fordersamst“ at træffe Forholdsregler til Afdrag og Udbetaling af „dasjenige, was die Crone Dänemark an die Crone Gross- „Britannien vermöge des Tractats de A° 1701 vor Sich an
„Subsidien, und wegen der im letzten Kriege gegen Frankreich „in Gross-Britannischen Sold gestandene Königl. Dänische Truppen „restirenden Arrerages noch zu fordern haben“.

§ 10.


§ 11 1).

Den storbritanniske Konge lover „Uns, unsere Erben und „Nachkommen bey dem Besitz, Genuss und Eigenthum des „fürstlichen Antheils vom Herzogthum Schleswig contra quos- „venque kräftigst maintenance und garantiren helfen zu wollen“, og, naar det behoves og det kræves, da inden 6 Uger a die Requisitionis at yde den i § 10 fastsatte Hjælp „nach Erforderung der Umstände mit aller Macht und aus allen „Kräften beystehen“.

§ 12.

„Was aber dem fürstlichen Hause Holstein Gottorf anstatt „seines bisherigen Antheils vom Herzogthum Schleswig etwas „anderweit zuzuwenden, das soll auf den itzigen Convent zu „Braunschweig verwiesen werden.“

§ 13.

Om Krigseoperationer i Forbindelse med Kongen af Preussen imod Rügen, Svensk-Pommern indtil Peenefloden og Wismar,

1) §§ 11 og 12 samt Déclarationsparagrafen om § 12 ere afsyntte in extenso i G. Thomssens Afsendelse: Om de fransk- engelske Garantier for Slesvig 1720 S. 7 (Antislesvig- holstenske Fragmentor 1ste Bind (Kjøbenhavn 1846)).
„welche Insel und Pommersche Länder sodann die Crone Dänne-
„narch Erb- und Eigenthümlich behalten solle, und Se. Majt in
„Gross Brittanien Sie dabey auf eben die Weise, wie in denen
„nechst vorhergehenden beyden Articeln festgestellet worden,
„mainteniren und garantiren helfen wollen“.

§ 14.

„Wismar aber soll za einer freyen Reichs Stadt gemacht,
„die allda befindliche Fortications gänzlich geschleiffet.“ Af
Byens Omraade skal dog Amtet Neu Kloster overlades det
fyrstelige Hus Mecklenburg, hvis det forkolder sig neutralt
under denne Krig. Tolden ved Warnemünde skal opheves in
perpetuum.

§ 15.

Om Stettin og de andre Distrikter af Forpommern samt
Usedom og Wollin skal der træffes Overenskomst med Kongen
af Preussen.

§ 16.

Opnaar neger af det holsten-gottorpske Hus nogensinde
den svenske Krone, skal hans Del af de holstenske Lande til
falde den nærmeste Agnat, og det skal „nie verstattet verden,
„dass ein König von Schweden etwas in Holstein besitze“.

§ 17.

Da Kongen af Storbritannien stedse maa have alle sine
Tropper rede til at hindre, at Kongen af Sverige faar Hjælp
fra Hessen eller overhovedet fra Øvretyskland, vil den danske
Konge ikke for det første kræve Troppenhjælp af ham til Opera-
tionerne i Pommern, men meget mere, hvis det bliver nød-
venligt, sammen med Kongen af Preussen komme ham til
Hjælp. Ophører imidlertid al Fare fra Hessen og Rhinegne,
vil Kongen af Storbritannien hjælpe med til Operationerne
imod Sverige Øst for Elben.

§ 18.

Bestemmelser om, hverledes Hjælp skal ydes, naar flere
Forbundsstørre samtidig kræve den.

§ 19.

Bestemmelser om Kommando, Forplejning o. s. v.
Sec. 20.

Om Hjælp til de kursaxiske Lande, hvis disse blive angrebne af Svenskerne.

Sec. 21.


Sec. 22.

Man vil straks efter at have undertegnet denne Forbunds-traktat give Caren Meddelelse om den og søge ogsaa at få hans Hjælp.

Sec. 23.


Storbritannisk Døklaration om § 12 af denne Traktat.

„Subsidien, und wegen der im letzten Kriege gegen Frankreich „in Gross-Britannischen Sold gestandene Königl. Dänische Troupen „restirende Arrerages noch zu fordern haben“.

§ 10.

I Tilfælde af Angreb paa den danske Konges tyske Rigslande eller paa Kongeriget Danmark under den nuværende nordiske Krig vil Kongen af Storbritannien inden 6 Uger a die Requisitionis yde en Hjælp paa 6000 Mend, hvoriblandt 2000 Rytttere, dog saaledes at, hvis det er de danske Ær, som blive angrebne, skulle Hjæelpetropperne kun bruges til at dække Hertugdømmerne Slesvig og Holsten eller, hvis det behøves, da ogsaa Grevskabet Oldenburg. Forøvrigt skulle begge Parter „nach Erforderung der Umstände“ hjælpe hinanden „mutuelle- „ment mit aller Macht und aus allen Kräften“, og man skal søge „des Königs in Preussen May* mit in diesem Engagement zu ziehen“.

§ 11 1).

Den storbritanniske Konge lover „Uns, unsere Erben und „Nachkommen bey dem Besitz, Genuss und Eigenthum des „fürstlichen Antheils vom Herzogthum Schleswig contra quos- „enque kräftigst mainteniren und garantiren helfen zu wollen“, og, naar det behøves og det kræves, da inden 6 Uger a die Requisitionis at yde den i § 10 fastsatte Hjælp „auch übrigens „nach Erforderung der Umstände mit aller Macht und aus allen „Kräften beystehen“.

§ 12.

„Was aber dem förstlichen Hause Holstein Gottorf anstatt „seines bisherigen Antheils vom Herzogthum Schleswig etwa „anderweit zuzuwenden, das soll auf den itzigen Convent zu „Braunschweig verwiesen werden."

§ 13.

Om Krigsoperationer i Forbindelse med Kongen af Preussen imod Rügen, Svensk-Pommern indtil Peenefloden og Wismar,

1) §§ 11 og 12 samt Døklarationsparagrafen om § 12 ere afsynte in extenso i G. Thomsens Afsandling: Om de fransk- engelske Garantier for Slesvig 1720 S. 7 (Antisløvigs- holstenske Fragmentor 1ste Bind (Kjøbenhavn 1848)).
II.

(Uddrag.)

Traktat imellem Frederik IV og Frederik Vilhelm I af Preussen.

(Den Afskrift af denne Traktat, som her er benyttet, har som Dato den 8te Maj 1715, paa hvilken Dag General Dewitz kom tilløge med Traktaten til Berlin, efter at den var bliven underskrevet af Frederik IV. Jfr. Droysen, Geschichte der preussischen Politik IV. 2, 130.)

§ 1.

Stemmer mutatis mutandis med § 1 i den dansk-hannoveranske Traktat.

§ 2.

Af de svenske Lande skal Stettin og, hvad der af Pommer ligger Syd for Pöeneflodden, samt Usedom og Wollin tilfaldes Kongen af Preussen og hans Arvinger og Efterkommere in perpetuum; Kongen af Danmark forpligter sig til at garantere ham og hans Efterkommere dette Landskab og derfor, naar det er nødvendigt og Kongen af Preussen kræver det, at sende ham inden 6 Uger a die requisitionis 6000 Mand, hvori blandt 2000 Rytttere eller Drager, til Hjælp.

§ 3.

Af de svenske Lande skal Forpommern fra Østersøen indtil Pöeneflodden samt Rügen tilfaldes Kongen af Danmark og Norge samt hans Arvinger og Efterkommere in perpetuum.

§ 4.


§ 5.

Garanti og Tilsagn om Hjælp fra Kongen af Preussens Side for Kongen af Danmarks Besiddelse af det gottorpske Slesvig ganske som § 11 i den dansk-hannoveranske Traktat.

§ 6.

== § 12 i den dansk-hannoveranske Traktat.

§ 7.

Hvis Kongen af Danmark og Norge under den nuværende nordiske Krig bliver angrebet i Hertugdømmerne Slesvig og

§ 8.

Tilsagn fra Kongen af Danmarks Side om Hjælp med 6000 Mand, naar Kongen af Preussen angribes i sine tyske Lande enten af Sverige selv eller til Gavn for Sverige af nogen anden „in specie auch von der Crohn Frankreich währendes jetzigen nordischen Krieges“.

§ 9.

== § 18 i den dansk-hannoveranske Traktat.

§ 10.


§ 11.

== § 16 i den dansk-hannoveranske Traktat.

§ 12.

== § 14 i den dansk-hannoveranske Traktat.

§ 13.

== § 21 i den dansk-hannoveranske Traktat.

§ 14.

== § 22 i den dansk-hannoveranske Traktat.

§ 15.

== § 20 i den dansk-hannoveranske Traktat.

§ 16.

mutatis mutandis == § 23 i den dansk-hannoveranske Traktat.
III.


§ 1.

Wird beschlossen und fest gestellet, dass nicht allein dieses Jahr eine Descente auf Schonen vorgenommen und, nechst Göttlicher Hülffe, bewerckstelliget werden solle, sondern es wollen auch Ihr: Czarische M', so bald die Schwedische Flotte eingeschlossen und von selbiger, auch von der bey Stockholm befindlichen Escadre nichts mehr zu befürchten, mit einer Arme von 20000 Mann über den Simum Bothnicum in Schweden eindringen, und auch der Ohrten dem Feinde, umb dessen Forces desto mehr zu verheilen, eine kräftige Diversion machen. Wele aber

§ 2

wohl zu vermuhten, dass man auf Schonen den grössten Theil der feindlichen Trooppen vor sich finden wird, und daho, dagegen etwas, ohne einer zulänglichen und nombreusen Arme, zu ten- tiren nicht rahtsam. So wollen Ihr: Königl. May zu Denemark, Norwegen etc. zu sothauer Descente 10000 Mann Cavallerie, worunter zwei Regimenter Dragons, und 20 Bataillons Infanterie,

§ 3.

Von obgesagten Russischen Truppen verbinden sich Ihr: Königl. Mayt zu Dannemark, Norwegen etc. 15 Bataillons und 1000 Pferde auf die Weise, und unter denen Conditions, als in der im Lager vor Stralsund desfals mit Ihr: Czaarischen M. M. Ambassadeur dem Fürsten Dolgorueky unter dem 6. Septembris Anno 1715 geschlosseenen Convention stipulirt worden, so bald selbige in Dannemarck angelanget, zu verpflegen, und wird man nachgehends, wegen der bey sothnen 15 Bataillons und 1000 Pferden erforderten Generalitat und Stabs-Bedienthen conveniren. Vor denen übrigen Russischen zu der Descente nach Schonen destinierten Truppen aber werden Ihr: Czaarische Mayt die Verpflegung allein besorgen, und es haben Ihr: Königl. Mayt zu Dannemarck-Norwegen etc. damit im geringsten nichts zu schaffen.

§ 4.

Den Transport dieser Truppen anbelangend, So wollen Ihr: Königliche Mayt zu Dannemarck, Norwegen etc. 30 Russische Bataillons und 1000 Pferde von Rostock nach Seeland transportiren lassen, alwo man ein Campement formiren wird, die Leithe aber alle mit einander nohtwendig unter Zeiten campiren müssen, auch sollen alsdann alle Dispositiones gemacht werden, damit man von dannen die Descente auf Schonen mit dem fordernahmsten tentiren könne. Den rest der Russischen in des Czaarz Gardes bestehenden Truppen werden Ihr: Czaarische Mayt mit Ihren Galeeren und Scampabies übersetzen lassen, 1000 Russische Pferde aber sollen mit Ihr: Königl. Mayt Cavallerie zu Lande nacher Seeland marchiren, auch werden Ihr: Czaarischen Mayt Truppen längstens mit Ausgang Junii, umb nacher Seeland transportirt zu werden, parat und bey Rostock angelanget seyn, gestalt dann diejenige Königl. Dänische Transport-Schiffe, welche annoch in Pommern sind,
nicht ledig nach Copenhagen, sondern nach Rostock gehen sollen, damit selbige das daselbst zusammen gebrachte Proviant einnehmen, und den Transport der alberen in Mecklenburg Sich befindlichen Russischen Truppen beginnen, auch selbige, sobald die Sicherheit vor denen Schwedischen Schiffen in der Ost-See restabiliert worden, nach Seeland mit vollführen helfen können. Weile auch Ihr: Königl. Mayst zu Deinemarck, Norwegen sehr schwer fallen wird, die zur Transportierung einer solchen Menge Truppen erforderliche Schiffe in dero Landen aufzubringen und die dazu requirirte excessive Kosten abzutragen, So versprechen Ihre Czaarische Mayst an des Königs in Preussen Mayst in denen pressantesten termin zu schreiben und dieselbe angelegentlichst zu ersuchen, damit Ihr: Königl. Mayst zu Deinemarck, Norwegen etc. ein Guthier Theil der im vorigen Jahre zu der Descente auf Rügen gebrachten Preussischen Transport-Schiffe, wo nicht gratis, doch wenigstens vor einem civilen und billigen Preis überlassen werden mögen. Wann aber § 5

§ 6.

Weile die Englische Flotte vermutlich bald im Suide anlangen wird, und man die Hoffnung hat, es werde selbige gleichfalls offensive gegen Schweden agiren und das vorhabende
Dessein auf Schonen mit decken helfen, So ist agrieirt und vor guth gefunden, dass solchenfalls besagte Englische Flotte Sich mit vor Carlsrone lege und selbigen Hassen, damit der Feind mit seiner Flotte nicht heraus kommen könne, bestens zu sperren suche.

§ 7.

Wegen des Commando der Truppen bleibt es bey demjenigen, so desfals in obangeregter mit Ihr: Czaarischen May Ambassadeur dem Fürsten Dolgorucki im nächstverwickelten Jahre vor Stralsundt errichteten Convention geschlossen worden; und ratsuren beyderseits Generals und Officiers nach Ihrem Caracter und Ihrer anfeinheit, doch verbleibet der Detail einer jeden Armee dem commandirenden Chef derselben. Weile aber mittelst selbiger Convention wegen des Czaar Abwesenheit Seiner Königl. May zu Dannemarck, Norwegen etc. das Commando über denen Russischen so wohl, als Ihren eigenen Truppen allein verbleiben, und dann anjetzo Ihr: Czaarische May der Campagne in Schonen gleichfallss in Person beywohnen werden; als wird hiermit stipulirt, dass beede Potentaten in dem Commando Ihrer combinierten Armeen von acht zu acht Tagen alterniren, und während Zeith die Parole ausgeben wollen, auch soll es gleichgestalt bey der Flotte in dem Commando gehalten werden. Würde aber Einer von beeden Herren auf der Flotte allein verbleiben, so führet Er auch allein auf selbiger das Commando, der Andere dahingegen commandiret alsdann allein die Armee. Da auch eine so zahlreiche Armee ohnmöglich lange in einem Lande subsistiren kann, sondern vielmehr aus Mangel von Fourage und vivres von selbsten zergehen muss, daferne nicht bey denen Truppen eine scharfe Disziplin und guthe ordre gehalten wurde, So wollen Ihr: Königl. und Czaarische May May solches genau observiren, und alle desordres kurt verbiethen, auch ernstlich und nach Befinden an Leib und Leben bestraffen lassen. Damit auch allem Anlass zu einigem Unwillen und disputen zwischen beeden Theilen bey Zeithen vorgebuget werden möge; So wird hiermit beliebet, dass die Fourage, Proviant und Geld, pro rata und nach Proportion beyderseits Truppen soll ausgeschrieben werden, und
soollen beiderseits gewisse Commissarien ernannt werden, um sie wagen der Repartition solcher auszuschreibenden fourage, Proviants, und Geldes mit einander zu verglichen und zu conveniren.

§ 8.

Engagiren Sieh Ihr: Czarische May H Dero Troupen, so lange der Krieg währet in Schonen und anderen der Gegend belegenen Schwedischen Provintzen zu lasen und sollige nicht eher, es wärre denn Sache, dass eine einumgebängliche Notwendigkeit existiren möchte, und mit mutuellen Consens von dannen zu ziehen, worzu Sieh Ihr: Königl. May H von Dannemarck in regard Ihrer Troupen gleichfalls reciprocement verbinden. Demnacli auch

§ 9

Schonen und die übrige von der Crohn Dannemarck injuriat temporum abgerissene Provintzen, nach deren, Gott gebe, glücklichen Erberung, Ihr: Königl. May H zu Dannemarck, Norwegen etc., eigenthümlich wiederumb heimfallen und verbleiben, So sind zwar Ihr: Czarische May H zu Frieden und wollen es gerne ohne einiger Difficultet geschehen lassen, dass die etwa in solchen Provintzen, durch Göttlichen Beystand conqueirte Orther und Festungen mit Königl. Dänischen Troupen besetzt, alle darin befindliche Magazins, Ammunion, Canonen und Morser Ihr: Königl. May H zu Dannemarck, Norwegen etc. einzig und allein verbleiben, auch sothane Ohrther, gleich nach deren occupation, allein mit einem Dänischen Commandanten versehen werden sollen. Es haben Sich aber Ihr: Czarische May H dabei bedungen, dass es Deroselben, zu ohnumbänglich nöthigen Errichtung Ihrer Magazins, wie auch zu sicherer Retreite Ihrer Troupen, fass die Notte erforert, erlaubet seyn soll, obangeregte Festungen und Ohrther zur Halbscheid mit Ihren Troupen zu belegen, welche doch nebst der andern Halbscheid der Königl. Dänischen Troupen, unter dem Commando Ihr: Königl. May H zu Dannemarck, Norwegen etc. Commandanten stehen müssen, auch ist es Ihr: Czarischen May H zugelassen, Ihre Magazins in solbigen Ohrtern zu errichten und darin so lange zu halten, biss die obanergeführte Necessitat cessiret, und
Ihr: Czaarische May	Troupen in solchen Landen zu den Kriegs-operationen nicht mehr gebraucht werden. Wann aber solche Troupen wieder aus dem Lande herausgehen, alsdann sollen Sie auch aus denen Festungen gezogen und selbige, ohne einiger Wiederrede, Ihr: Königl. May	zu Denneemarck, Norwegen etc., zur völligen Disposition gänzlich überlassen worden.

§ 10.
Da es sich sonsten wohl zutragen könnte, dass Franckreich oder einige andere vor Schweden wohl portirte Puissances, wann Ihr: Königl. May	zu Denneemarck, Norwegen etc., und Ihr: Czaarischen May	meiste Troupen nacher Schonen transportirt worden, in faveur obbesagter Crohne eine Diversion tentiren und die Königl. Länder anfallen dürften; So ist hiemit verabredet und stipulirt worden, dass Ihr: Königl. May	zu Denneemarck, Norwegen etc., und Ihr: Czaarische May	von der Könige in Gross-Britannien und Preussen May	May	
eine positive Declaration, was Sie solchen-falsse zu Deckung und Defense Ihr: Königl. May	Provintzien und Lande wäreglich zu contribuiren und ins feld zu stellen gesammn, verlangen, eine solche zulängliche Hülfs-Leistung, auch umb so viel mehr urgiren wollen, als höchsterbelte baebe Könige in Denen im vorigen Jahre mit Ihr: Königl. May	zu Denneemarck, Norwegen etc., errichteten Tractaten Sich darzu gewissermassen bereits engagirt, und verbunden haben. Was

§ 11
die Einrichtung der Kriegs-operationen zu Wasser und Lande specialiter und en detail betriffs, solches wird so lange, biss alle Anstalten fertig und man die umbstände und vorfallende occurrences wohl erwogen ausgestellet, und finden

§ 12
Ihre Königl. May	zu Denneemarck, Norwegen etc., und des Czaarh May	nöhtig zu seyn, daz, was obbesagter massen und sonsten, wegen der Descente auf Schonen und der Gegend vorzumehnden Krieges-operationen stipulirt worden, denen jenigen Puissances, welche dazu nichts contribuiren wollen,
cachiret, und Ihnen davon nichts specialiter und en detail ohne beiderseits Consens communiciret werde.

§ 13.

Wegen der abseihen Ihr: Königl. May⁴° zu Dennemarck, Norwegen etc. verlangten Garantie über diejenige Provintzione, Inseln und Öhrter, welche Sie occupiren, oder Deroseiben bey dem künftigen Frieden abgetreten werden möchten, vermeinen Ihr: Czaarische May⁴°, dass diejenige Garantie, worzu Sie Sich in dem mit Ihr: Königl. May⁴° zu Dennemarck, Norwegen etc. in A° 1709 errichteten Alliantz-Tractat anheischig gemacht, und dem Sie jederzeit auch in diesem Stücke heillichlich gegeben werden, gnug suffisant sey und Ihr: Königl. May⁴° gnugsahme Sicherheit geben könne.

§ 14.

Ihr: Königl. May⁴° zu Dennemarck, Norwegen etc. declariren und verbinden Sich hiemit, dass Sie denen im 4ᵗʰ Articulo hieroben specifiirten 1000 Mann Russischer Cavallerie, welche mit Ihr: Königl. May⁴° zu Dennemarck, Norwegen etc. Cavallerie zu Lande nacher Seeland marchiren sollen, so bald Sie in Holstein anlangen, die nöthige Subsistance auf Ihrem March nach Seeland, in allem, gleich wie Sie ihren eigenen Truppen geben, auf den Fuss der im verwirchten Jahre im Lager vor Stralsund mit Ihr: Czaarischen May⁴° Ambassadeur dem Fürsten Dolgorucky errichteten Convention, reichen lassen wollen.


Friderich R.
IV.

Kontrakt imellem Frederik IV og Frederik Vilhelm I om Skibe til Transports. 27. Juni 1716.


§ 1

sind so forth dem Königl. Dänischen Commissario Sassen die Stettinischen, Stepenitzer, Uckermunder und Neuwaprer wie auch Zogen Öarter Schiffe, so hiehevor zur Descente nach Rügen gebrauchet, angewiesen und Ihm frey gegeben 50 daraus zu erweilen, dieselbe sollen auch mit nachdrücklicher execution angehalten werden, sich aufs schleunigste zu equippiren und Segelfertig zu halten, wie Sie dann auch durch viele von ged. Commissario approbirte Verordnung angewiesen sind, sich gegen den 15. Julij wo möglich parat zu halten. Dagegen wollen

§ 2

Ihre Königl. May" von Dennaermark die Schiffer, wann Sie mit Volck und anderer Geräthschaft segelfertig sind, und deshalb einen Schein von dem Commissario Sassen erlanget, a dato solchen Scheins Monathlich, und zwar so lange biss Sie wieder nach Hausse angelanget, a Last mit 4 Rhr hiesiger
Mütze bezahlen, und zwar so viel lassen, als die Königl. dänische Brand-Schiffe lauten, oder da selbige verhanden, als Sie von beeden Partheyen durch geschworene Leute ästimmiret werden.

§ 3.

Damit die Leute sich zu dieser Reisse desto besser einrichten können, wollen S° Königl. Mayst von Dennenmarken, die obgedt. Verpflegung einen Monath voraus zahlen, und nach Ablauf desselben, als welcher damit völlig abgezahlet seyu wird, die Zahlung auf den künftigen Monath alle Acht Tage continuiren lassen.

§ 4.

Weil aber die Schiffer hauptsächlich darumb angehalten, dass Ihre Monathliche Verpflegung und versprochene Securiteit der Schiffe von einem in Königl. Preussischen Landen gesessenem Kauf Mann übernommen und ehe solches prestiret ihnen auch die versprochene prænumeration eines monathl. Gehalts wiedergehen, ihnen nicht angemuthet werden möchte, mit Ihren Schiffen auszugehen, So wollen Se. Königl. Mayst von Dennenmarken sich dieses auch also allergnäigst gefallen lassen und wegen der Bezahlung und securiteit die erbthene Anstalten verfügen, vorhero aber den Leuten nicht anmuthen auszugehen.

Stettin den 27. Junij 1716.

Meyer.

D. Sasse,
Königl. Dänischer Kr. Commissarius.