SSD:s omorganisation av Folkrörelsearkivet 1881-1950

Källan utgörs av Folkrörelsearkivet, primärforskare Carl Göran Andrae och Sven Lundkvist, <https://doi.org/10.5878/002531>.

För att möjliggöra regionalstatistiska analyser gjorde man vid Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i början av 1990-talet en radikal omorganisering av källmaterialet från Folkrörelsearkivet 1881–1950. De ursprungliga hierarkiskt uppbyggda länsfilerna omskapades till en serie rektangulära filer i enlighet med en indelning av landet som huvudsakligen sammanfaller med kommunindelningen före 1952 med städer och landskommuner. För att nå jämförbarhet med andra datamaterial valdes den indelning som utnyttjades av Sten Berglund i Svenska valdata 1911-1944, <https://doi.org/10.5878/000873>.

Folkrörelsearkivet omfattar uppgifter om fyra samfund, sex nykterhetsrörelser, 59 fackförbund och ett politiskt parti, sammanlagt 70 folkrörelser. För var och en av dessa har en särskild rektangulär fil skapats, täckande hela landet och omfattande 2576 enheter, samma antal som i Svenska valdata 1911-1944.

För att nå detta antal har en aggregering av orter inom landskommuner och städer måst vidtas. Denna aggregering eller hopslagning på lägsta nivå gör att medlemsantalet inte längre gäller en enskild förening utan en grupp av föreningar som har det gemensamt att de tillhör en och samma folkrörelse och existerar inom ett och samma geografiska område, dvs någon av de 2576 enheterna i materialet. Ett mått på förtätningsgraden inom en enhet har samtidigt skapats genom att antalet aggregerade föreningar har räknats. Detta innebär att materialet på så sätt dubblerats rörande antalet variabler. Förutom den årsvisa serien av medlemstal, variablerna 15-84 i varje material, finns också en årsvis serie av antal föreningar som den förstnämnda serien bygger på, variablerna 85-154, dvs antal föreningar på orten med känt antal medlemmar 31 december respektive år.

Folkrörelsearkivet bygger på ursprungsdata beträffande föreningarnas årsvisa rapporter till den centrala föreningsinstansen. Denna rapportering är ojämn och för flertalet föreningar finns större eller mindre luckor, dvs år för vilka rapportering inte gjorts. Det saknas uppgift om medlemsantalet, men man vet att föreningen har existerat. Här har ytterligare en åtgärd vidtagits, nämligen att skatta alla värden med utgångspunkt från omgivande år. För att inte påtvinga användaren de principer som här har kommit till användning har vi valt att lämna dessa skattade värden som en alternativ serie av årsvisa värden. De återfinns i materialet som variablerna 155-294. Den första hälften av dessa utgörs av den årsvisa serien av skattade eller faktiska värden för medlemsantal, variablerna 155-224, den andra hälften av en årsvis serie av ett med hänsyn till nämnda skattningar justerat antal föreningar som aggregerats, variablerna 225-294. Den serien anger närmare bestämt antalet föreningar på orten som existerat respektive år och deras kända eller skattade medlemsantal.

Skattningarna har gjorts enligt följande:

1. För de år då man vet att en förening existerat skattas medlemsantalet med hjälp av lineär interpolering från senast kända medlemsantal till nästföljande kända medlemsantal.
2. Om året för skattning inträffar i början av en serie och före ett känt värde, skattas antalet med hjälp av det först kända värdet.
3. Om året för skattning inträffar i slutet av en serie och efter det senast kända värdet skattas antalet med sist kända värde.
4. Medlemsantal i lokal förening med enbart okända värden över hela serien har ej kunnat skattats och därför satts till noll.

I folkrörelsearkivet ingår uppgifter om föreningens startår på en viss ort. Vid aggregering har valts ut det startår som utgör tidigast årtal bland gruppen aggregerade föreningar. I motsvarande operation beträffande sistaverksamhetsår har valts senaste årtal bland gruppen aggregerade föreningar.