(Bokrecension)  
**Ta till vara – Bevaka – Förmedla  
Kyrkslätts hembygdsförening 100 år**  
 **TEXT: HÅKAN EKLUND**

130 sidor, 2010  
Redaktör: Ingalill Ihrcke  
Utgivare: Kyrkslätts hembygdsförening r.f.  
  
Kyrkslätts hembygdsförening grundades våren 1910; två år senare hade man redan 160 medlemmar. Man hade börjat inse språkets, historiens och folktraditionens betydelse för nationen. Fennomanin som hade stärkt sitt grepp om Kyrkslätt väckte motreaktioner bland de svenskspråkiga som ledde till ett starkt intresse för sökandet efter en egen nationell identitet. Det är det förflutna, våra rötter, som berättar oss vem vi är resonerade man.   
  
Den förening som banade väg för hembygdsföreningen var Kyrkslätts första egentliga ungdomsförening, Hembygdens Vänner, som hade grundats 1895; den allra första ungdomsföreningen på svenskt håll hade grundats i Malax 1888.  
J. E. Rosberg (1864-1932) var Kyrkslätts hembygdsförenings första ordförande. Han hade en fil.kand. i zoologi (1886), blev Finlands första filosofiedoktor i geografi (1896) och kom att inneha en universitetsprofessur i geografi fram till 1929. Hembygdsforskningen liknade han vid konsten, ”den bär sitt ändamål inom sig själv”. Han uppmuntrade folk att ta tillvara föremål och dokument i familjen och släkten för att kunna ”anlägga ett mikrohistoriskt perspektiv och därmed skriva en människonära historia”. Själv gav han ut ett antal böcker.  
  
Det speciella med Kyrkslätts hembygdsförening är att de i sina stadgar tog med naturskyddets viktiga roll; enligt stadgarna skulle föreningen ha en ombudsman för naturskydd. Initiativet var Rosbergs. Som kunnig naturvetare ansåg han att ”människan behöver ett stycke natur att vila ut i”.  
Det första initiativet (mars 1911) var att fridlysa sjöfåglar från jakt under vår och sommar; jakten skulle tillåtas från och med den 15 september. Sålunda skulle ”en gräns ändtligen sättas för det redan alltför länge tolererade utrotningskriget mot allt befjädradt villebråd i våra skärgårdar” (Veckobladet 18.3.1911). Senare skulle föreningen i olika perioder ta initiativ till att freda värdefulla naturområden, som idag är uppskattade rekreationsområden.  
  
Vid hembygdsföreningens 25-årsjubileum 1935 höll Ernst von Born ett festtal som mycket kretsade kring samma frågor som är lika aktuella ännu idag, dvs. landets tvåspråkighet.   
Han sade bland annat: ”Att vårt land har två nationalspråk, är likväl icke blott till men och olycka för detsamma. Rätt fattat kan det vara en styrka för det hela. De båda språken innebära blott två olika yttringar av uttryck för landets andliga odling, två till det yttre olika kulturformer. Men dessa behöver icke stå i motsatsförhållande, allra minst ett oförsonligt sådant till varandra, än mindre behöva de förkväva, förtrycka varandra. De kunna tvärtom utvecklas var efter sin egenart vid sidan av varandra och i ädel tävlan söka tjäna det gemensamma landet och föra det framåt i välstånd, makt och anseende.”  
Han avslutade festtalet med orden: ”Det är samhällets plikt att ordna det så, att envar medborgare känner sig hemma i sitt eget land. Om icke så sker, blir säkerligen samhället självt mest lidande därpå.” Något som vi ständigt påminns om idag, sjuttiosex år senare.  
  
Jubileumsskriften över hundra år av hembygdsverksamhet i Kyrkslätt är en intressant dokumentation av en svenskbygd som genomgått och genomgår en enorm förändring. Porkalaparentesen gjorde att föreningen för en lång tid förlorade en stor del av sitt verksamhetsområde.   
Idag är det närheten till huvudstadsmetropolen som format om hela samhällsstrukturen. Landsbygden har ersatts av ett urbant inriktat industri- och servicesamhälle med kraftig finsk inflyttning. Många lever i en sovstadsmiljö, utan hembygdskänsla, där man övernattar för att pendla till jobbet i storstaden. Motorvägsbyggen, storindustri, shoppingcenters och nya bostadsområden har för evigt förändrat värdefulla ursprungsmiljöer och - landskap i Kyrkslätt.  
De aktiva i föreningen är optimistiska och tror nog att hembygdsrörelsen kommer att leva vidare i någon form, speciellt i de delar av Kyrkslätt som ännu har kvar sin genuina autenticitet.

Med början från 1919 har Kyrkslätts hembygdsförening regelbundet gett ut skrifter som dokumenterar bygden; denna jubileumsskrift är den 38:e i ordningen.