POUL GEORG LINDHARDT
Poul Georg Lindhardt


Under studiet ved det teologiske fakultet knyttede Lindhardt sig især til kirkehistorikeren Oskar Andersen, der havde indført de erslevske principper i sit fag. Under hans øvelser over dansk pietisme vaktedes Lindharts interesse for københavnervækkelsen i 1730’rne, der blev udgangspunkt for hans første videnskabelige afhandling (Kirkehistoriske Samlinger, 6. række, bind 1 (1933-35) og for den lille bog »Konfirmationens Historie« (1936).

teret udgave af Peder Herslebs forslag til en gudstjenestereform blev Lindhardts sidste videnskabelige indsat i 1986 (»Kirkerituale og Pietismen«).

Da det store legat slap op i 1941 måtte han slå sig igennem som undervisningss-assistent og hjælpemødt i København og Århus. Han søgte at kvalificere sig bredere med den lille bog »Danmark og Reformkonciliene« (1942), men professoratet var langtfra sikkert; som han selv sidenhen sagde: »Om man bliver professor, beror på rent held: man skal være eneste mulighed i rette øjeblik!« Det blev han også, da den højt kvalificerede Bjørn Kornerup, der nogle år forinden var blevet vraget til fordel for Hal Koch, ikke var interesseret i at emigre til provinsen. Fra 1. august 1942 blev Lindhardt udnævnt til professor i Århus.


Som underviser gjorde Lindhardt sig stærkt og dygtigt gældende, både når det gjaldt det almindelige undervisningsstof, og når han i øvelser behandlede sine mærkesager. En lang række studerende blev sat i gang med studier på forskellige planer. Han krævede meget af sine studerende. Slendrian blev ikke tålt, for flid og udholdenhed krævede han både af sig selv og af andre. Som vejleder var han enestående; sin kolossale viden delte han generøst med alle, der kom til ham, og han någede ikke skynsigt over, hvad oplysningerne skulle bruges til. De »svage« studerende støttede han med en næsten sjælesørgerisk omsorg. For mange blev han en faderskikkelse, og han holdt med stor trofasthed kontakten vedlige med dem. Lindhardt udnyttede selv breve i sin forskning; han var selv en af de sidste gammeldags brevskrivere (telefonen brugte han kun til kort besked), og med den præcision, hvormed han selv holdt orden på sin brevveksling, må den være den bedste kilde til forståelsen af dansk kirkehistorie i sidste halvdel af 20. århundrede.

Lindhardt hørte nok til det teologiske fakultet, men opfattede sig selv som historiker og prædikant. Han udsendte 6-7 prædiken- og artikelsamlinger. Det kommer ikke hans universitetsvirksomhed ved og dog: ganske vist blev han ikke – og det var bevidst – officiel studenterpræst, men under hans lange prædikanttid i Vor Frue Kirke i Århus sad studenter og lærere under hans prædikestol. Her
udvikledes hans usædvanligt klare sprogform med den stilfærdige humor og den undertiden ætsende ironi med tydelig påvirkning fra Kierkegaard og i de sidste år fra Grundtvig. Hans holdning her var den samme som i forskningen: han spid- dede med præcision alle de kulturelle, teologiske og kirkelige magthavere og deres hovmod for de svages og de partiløses skyld. Den berømte strid om »det evige liv« i 1952 ff er det bedst kendte vidnesbyrd herom. »Havde jeg ikke også været præst, havde jeg ikke holdt ud som professor de sidste 10 år«, sagde han engang. Tilstandene efter styrelsensloven i 1970 behagede ham ikke, og man måtte med beklagelse se, at han i de sidste år ved fakultetet holdt sig i baggrunden. Til gengæld blomstrede hans forskningsvirksomhed lige til hans død.


Christian Thodberg