**Brännskär blir inte som förut**

Av [*Kim Lund*](http://www.abounderrattelser.fi/news/author/kim) | Publicerad: 30 juli 2010



Bra åtgång. Fiskebragderna sålde bra under auktionen på Brännskär. Mäklaren Eugen Friman hade fullt upp med att hålla ordning på buden. Foto: Kim Lund

Förbindelsebåten Fiskö anlöper Brännskär kl 9.26. Tiotals passagerare skyndar i land för att hinna bekanta sig med det som ska säljas innan auktionen börjar.
Vid bryggorna och stranden ligger redan båtarna tätt och runt husen står folk i små grupper och diskuterar. Sommargäster med picknick-korgar blandas med skärgårdsbor med skärmmössor och slitna skor. Svarta moln tornar upp sig söderifrån och i fjärran hörs ett svagt muller. Strax innan klockan slagit tio blixtrar det till och sekunden efter dånar åskan ovanför Brännskär. Ovädret drar vidare västerut. Nya båtar angör bryggorna i en jämn ström.

Värdinnan **Heli Österman** går omkring och hälsar på människorna i en vit ärmlösa topp och tunna långbyxor. Det röda håret glänser i solen. Hon ser frisk och glad ut och är på gott humör. Många kramar henne och hör sig för hur hon mår.
Hon har bott på Brännskär sedan 1985 och varit ensam invånare på ön sedan hennes man, fiskaren och skärgårdsprofilen **Uffe Österman** drunknade vid hemstranden år 2003. På gården finns verktyg, fiskeredskap och maskiner från tre generationer Östermän.
– Jag har gjort mitt sorgearbete och funderat igenom det här. Jag är tillräckligt stark för att göra mig av med allt. Det är bättre att ordna auktion här än att släpa allt till fastlandet och försöka sälja det där.

Prick klockan tio öppnar mäklaren **Eugen Friman** auktionen. Först ut är femton glasburkar för inläggningar till priset av fem euro.
– Det här blir till ingenting om ni är tysta, hojtar Friman.
Han tar ytterligare femton burkar. Då blir det resultat. Trettio glasburkar för fem euro är så nära ett fynd man kan komma.
Burkförsäljningen går trögt och snart byts burkarna ut mot fiskebragder av olika slag. Strömmingsskötar, lax-, abborr-, sik- och flundernät byter ägare i snabb takt och det börjar råda riktig auktionsstämning då priset för skötarna stiger från fem till trettio euro.

– Det är roligt med auktion. Jag har hållit på med fiske sen jag var barn så jag har köpt några nät för husbehovsfiske, säger **Roger Gustafsson** på Finnö i Korpo.
Innehållet i picknick-korgarna har kommit fram och det råder en avslappnad och gemytlig stämning.
I båthuset bjuds det på sup och uppe på berget har någon plockat fram grillen. I sundet kör några muskelbåtar förbi i hård fart. Svallvågorna skapar irritation.
– De kör som huliganer. Folk har inget sjövett nuförtiden, dundrar **Peter Danielsson** på Lökholm i Nagu.

Han har båten halvfull med ämbare och vassbukskryddor. Om fisket är bra lagas inläggningar på Lökholm i höst.
– Men nog är det synd att ännu en holme dör ut och blir kvar endast för turisterna. Hoppas att hemstället skulle stanna hos Östermans.
Också den pensionerade Fisköskepparen **Martti Valtonen** bekymrar sig över skärgårdens avfolkning.
– Inte är det ju bra. Förr tänkte man att det är utskärsöarna som blir tomma, men nu töms också de inre delarna. Men vad kan man göra.

Österman har i olika repriser funderat på att flytta från Brännskär. Nu verkar beslutet vara definitivt. Det blir för tungt att ensam hålla på med fisket. Den långa isoleringen under många mörka höst- och vinterkvällar har påskyndat processen.
Skärgårdshemmanet ska säljas och Österman hoppas att köparen respekterar gårdens traditioner och renoverar byggnaderna med stil och pietet.
Hennes egen framtid är höljd i dunkel. Hon säger sig ta ställning till frågan om och när fastigheten blir såld.
– Jag skulle vilja lära mig mera om konsten att skriva. Men det blir inga memoarer, kanske poesi eller någonting fiktivt.
Att flytta skrämmer henne inte.
– Man måste tycka om sig själv, inte bara stället. Där det finns folk, finns det liv

**Brännskär såldes till stiftelse**

Av [*Kim Lund*](http://www.abounderrattelser.fi/news/author/kim) | Publicerad: 16 oktober 2010



Skärgårdspärla. De nya ägarna till Brännskär hoppas att holmen är bosatt året runt också i framtiden. Bilden är från sommarens auktion på Brännskär. ÅU-foto

Stora delar av holmen Brännskär i Nagu södra skärgård har sålts till två aktörer som vill arbeta för att hålla skärgården levande.

Åbolands skärgårdsstiftelse och Svenska småbruk och egna hem ab undertecknade köpebrevet med försäljaren **Heli Österman** förra veckan.

I affären ingår cirka 20 hektar mark, alla byggnader i bycentrum och omkring 300 hektar fiskevatten. Av hänsyn till försäljaren avslöjar stiftelsen inte köpesumman. Västra delen av Brännskär förblir i Östermans två barns ägo.
– Vår målsättning är att hålla skärgården levande, säger skärgårdsstiftelsens ordförande **Bengt Backman.**

Eftersom affären är så ny är Backman försiktig i sina kommentarer om framtidsutsikterna för Brännskär. Stiftelsens verksamhet går ut på att stöda boendet, miljön och näringarna i skärgården.
– Vi kommer att söka en företagare som är villig att bosätta sig året runt på Brännskär. Det här är ett försök att vända den negativa befolkningstrenden i skärgården.

Vd **Håkan Fagerström** vid Svenska småbruk och egna hem tror på en framtid för glesbygden.
– Vi har ett intresse av landsbygden i Åboland och vill stöda den. På Brännskär kunde jag tänka mig någon form av gäststugor och båtturism. Enbart på fiske lever man knappast, säger Fagerström.

Också Bengt Backman efterlyser en mångsysslare som kunde bosätta sig på Brännskär.

- Det måste vara en mångsidig och praktiskt inriktad person. Personligen tror jag på någon form av hamnverksamhet för gästande båtar. Vi håller på att göra upp en strategi för framtiden.

**Hur viktigt är det att Brännskär förblir i åboländska händer i och med ert ägarskap?**– Det är viktigt. Annars skulle det antagligen ha blivit ett fritidsställe. Vår intention är att hålla ön bebodd året runt.



Heli Österman. Foto: Kim Lund

Heli Östermans känslor är blandade ännu en vecka efter att hon sålt fastigheten på Brännskär.

Avskedsprocessen har varit lång och i bland smärtsam. I somras ordnade hon auktion på Brännskär då största delen av lösöret gick under klubban. Nu när också husen och marken är såld är avskedet definitivt.
– Det blir ett slutligt adjö. Men jag vill fortsätta ha kontakt med mina grannar som alltid har stöttat mig. Men jag har också känt mig ganska isolerad på holmen.

Österman blev kvar på Brännskär efter att hennes man **Uffe** drunknade vid hemstranden för sju år sedan. Hon tror att det finns förutsättningar för nya invånare att bo och leva på Brännskär.
– Men man ska vara stark, realist och optimist. Man måste nästan älska motgångar.
– En förutsättning är också att förbindelserna fungerar. Fiskö har varit bra och jag hoppas att servicen hålls på samma nivå.

**Vad ska du göra nu?**
– Jag flyttar till en annan landsbygdsmiljö. Till mina hemtrakter i Rimito.

[ÅIFK-damerna fortfarande utan poäng i FM-serien »](http://www.abounderrattelser.fi/news/2010/10/aifk-damerna-fortfarande-utan-poang-i-fm-serien.html)

**En kommentar**

1. **Lars-Åke Lundell**

Skrivet 28 november 2010 klockan 2:45 | [Permalink](http://www.abounderrattelser.fi/news/2010/10/brannskar-saldes-till-stiftelse.html#comment-1793)

Det är beklagligt att ön har sålts men jag förstår fullständigt varför den har sålts. Det är en stor ö med mycket att göra om man skall bo där. Jag har varit ute på Brännskär många somrar när jag var ett barn och jag njöt av stillheten på ön samt att jag förstod hur mycket arbete det var med fisket när jag var ute med Uffe och lade samt drog upp nät med flundror och sik som sedan skulle rökas.
Och det var bara en liten del av allt arbete som skulle utföras på ön.
Jag är dock glad att stiftelsen köpte delar av ön för att behålla den i samma skick som den är i just nu

# Företagare till Brännskär har valts!

Publicerad 23.06.2011 kl. 11:20

Lennart Söderlund, hemma från Kimitoön, har valts till arrendator av skärgårdshemmmanet Brännskär.

Lennart Söderlund, hemma från Kimitoön, har valts till arrendator av skärgårdshemmanet Brännskär. Lennart är båtbyggare till utbildning. Under sommaren börjar man renovera och förbereda för flytt och utveckling av näringsverksamhet på ön. I framtiden kan förväntas småskalig turismverksamhet på ön.

# **Stockholm–Dragsfjärd i självbyggd båt**

Av [*Ylva Vikström*](http://www.abounderrattelser.fi/news/author/ylva) | Publicerad: 14 juli 2010



Djärva seglare. Monia Knup och Lennart Söderlund seglade tillsammans med en studiekamrat åfjordsbåten Cello, som Lennart byggt, från Stockholm till Dragsfjärd. Foto: Julia Ajanko

När ÅU ska intervjua mannen som seglat sin egenhändigt byggda träbåt från Stockholm till Kimitoön tror reportern först att hon kommit fel. Orsaken är att den 18 fot långa och 30 cm djupa träbåten som ligger förtöjd vid bryggan i Rövik omöjligt ser ut att klara en sådan resa. Ändå är det just det den har gjort.

– Förutom lite optimistjolle hade jag aldrig sysslat med segling förrän för två år sedan. Jag studerade möbelformgivning i fyra år vid Novia i Åbo men ville ha ett mellanår. På något sätt kom jag på att jag ville lära mig bygga båtar, så jag googlade det på internet, och hittade Fosen Folkehøgskole i Norge, säger **Lennart Söderlund** från Dragsfjärd.

Folkhögskolan är Norges enda båtbyggarskola och ligger i närheten av Trondheim. Linjen som Söderlund gick är huvudsakligen ettårig.

– Men efter ett år insåg jag att det finns mycket kvar att lära, dessutom ville jag bygga en båt alldeles själv. Första året bygger hela klassen tillsammans, och har också en del annan undervisning, till exempel segling, smide, och repslageri. Redan då föddes drömmen att segla hem den färdigbyggda båten till Dragsfjärd.

Det har han nu gjort, tillsammans med studiekamraterna **Ida Skagfjord** och **Monia Knup**. Seglatsen gjordes däremot inte ända från Norge, som tanken först var. Ett erbjudande om en längre seglats till Färöarna kom emellan, och Söderlund valde av tidsskäl att transportera båten till Stockholm och segla därifrån.

– En annan studiekamrat seglade en likadan båt från Fosen till Stockholm, så det är möjligt, men mycket längre seglatser än så bör man inte göra. Att segla från Stockholm till Dragsfjärd tog sju dagar, vi hade väldigt gynnsamma vindar.

Båttypen man lär sig bygga vid folkhögskolan är en traditionell klinkbyggd träbåt som kallas åfjordsbåt.
– Den är byggd så att borden, alltså brädorna som utgör skrovet, överlappar varandra, och är fästa med klinkar. Båtar av den här typen finns längs hela norska kusten, och modellen är flera hundra år gammal, säger Söderlund.
I början av 1900-talet höll denna typ av båtbyggande på att dö ut helt och hållet, men på 60-talet började man samla information, tala med gamla båtbyggare och försöka återskapa kunskapen.
– Det finns inga ritningar för en sådan här båt, utan man bygger utgående från hur lång kölen är, säger Söderlund.

Båtbyggandet tog hela vintern, och Söderlund gjorde varje led i processen själv.

– Jag började med att hämta material i skogen. Båten består av 14 granrötter, furugrenar och en trämängd från två stora granar. Genom att bruka naturens former kan man bygga så starkt som möjligt. Styrstaven som förlänger rodret består av ett helt träd.

Materialsamlandet följdes av ca 100 meter repslageri, 350 smidda spikar och tio kvadratmeter sydda segel. Och så själva byggandet förstås.

**Vad var det svåraste?**
– Att få det första bordet på plats i rätt vinkel. Det är mycket beräkningar som ligger bakom, men i slutändan litar jag ändå mest på känsla och ögonmått. I båtbyggandet måste man använda hela kroppen.

Båten bär namnet Cello.
– Jag tycker mycket om cellomusik, det är så avslappnande och vackert, och jag inspirerades av att lyssna på det medan jag byggde.

De tre seglarna råkade ut för en del misstro under färden.

– Alla tyckte vi var helt knäppa, men nu har vi bevisat att båten verkligen är stadig nog. I medvind gick det till och med att laga mat på ett fältkök ombord, säger Knup.
Medelhastigheten under sträckan Stockholm–Mariehamn var så mycket som sex knop. Största riskerna med seglingen är att båten är väldigt lätt, enbart 150–200 kilo, men med tre besättningsmän samt packning och barlast är man ganska trygg.

– Är man förståndig, och vet vilket väder som det går att segla i är båten säker. Tre personer är idealiskt för en längre seglats, säger Söderlund.
På bryggan i Rövik sitter också en tysk flicka, som seglarna träffade i Mariehamn. Hon seglar runt i den nordiska skärgården i en betydligt modernare båt.

– Jag tyckte de var knäppa då jag träffade dem, och jag tycker det fortfarande! Båten är liten, tar lätt in vatten och de navigerar bara enligt sjökort och en pytteliten kompass som Monia har runt halsen. Men visst är det härligt att de vågar göra sådant här!

Resten av sommaren arbetar Söderlund med att bygga hus, men vill någon beställa en handgjord träbåt skulle han inte säga nej.

– Det skulle väl kosta ungefär 10 000 euro om jag gjorde allt själv, och ta 4–5 månader. Jag vill absolut bygga flera båtar, och gärna lära ut kunskapen till flera. Enbart bygga båtar resten av livet är ändå inget alternativ, det finns så mycket annat jag också vill göra!

# Skärgårdshemman inför nya utmaningar!!

Publicerad 03.02.2011 kl. 12:09

Ett Leader-projekt för att utreda möjligheter för verksamhet i samband med skärgårdshemman har påbörjats!

<http://www.abolandsskargardsstiftelse.fi/svenska/understod/>

# Målsättningar

Enligt stadgarna för Åbolands Skärgårdsstiftelse är dess
ändamål ”att verka för en levande skärgård genom att främja och stödja möjligheterna för fast boende i och inflyttning till skärgården, och verka för att på andra sätt främja en hållbar ekonomisk, ekologisk och sociokulturell utveckling i Åbolands skärgård”.

Stiftelsen stöder ekonomiskt, initierar och deltar i projekt som boende- och arbetsmöjligheter i skärgården.
För att Stiftelsen skall kunna uppfylla sitt ändamål behöver den medel. Stiftelsen tar gärna emot gåvor, donationer och testamenten. Stiftelsen tillhandahåller också kondoleanser och hyllningsadresser.

Stiftelsens grundande medlemmar är Finska
Hushållningssällskapet r.f., Stiftelsen Finlandsvenska
Jordfonden och Region Åboland r.f. Dessutom har grundandet av Stiftelsen stötts av Konstsamfundet, Stiftelsen för Åbo Akademi och Svenska Kulturfonden.

**PATENTTI-JA REKISTERIHALLlTUS PATENT-OCH REGISTERSTYRELSEN**

|  |  |
| --- | --- |
| .' **BESLUT** Tillstånd till grundandet aven stiftelse samt fastställande av stiftelsens stadgar Utfärdat  | Helsingfors 2.1.2008  |
| Ansökan  | Region Aboland rf, Finska Hushållningssällskapet rfoch Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden har anhållit om tillstånd att grunda en genom en stiftelseurkund av den 17 augusti 2007 bildad stiftelse, benämnd **Åboiands Skärgårdsstiftelse, på finska Turunmaan Saaristosäätiö,** samt om fastställelse av de for stiftelsen uppgjorda stadgarna.  |
| Beslut  | Patent-och registerstyrelsen tillåter grundande t **av ÅboIands Skärgårdsstiftelse, på finska Turunmaan Saaristosäätiö** samt fastställer de for stiftelsen uppgjorda stadgarna, fogade till detta beslut  |
| Stiftelsen skall anmälas till Patent-och registerstyrelsens stiftelseregister inom sex månader efter det tillståndet att grunda den beviljades vid äventyr att tillståndet till grundandet forfaller.  |
| Lagrum  | 5 § 3\_mom. (349/1987) lagen om stiftelser  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **STADGAR FÖR ÅBOLANDS sKÄRGARDSSTIFTELSE** l §  | **Namn**  |
| Stiftelsen namn är Abolands Skärgårdsstiftelse och dess hemort Houtskär. Stiftelsens språk är svenska. Stiftelsens namn är på finska Turunmaan Saaristosäätiö.  |
| 2 §  | **Ändamål**  |
| Stiftelsens ändamål är att verka för en levande skärgård genom att främja och stödja möjligheterna f6r fast boende i och inflyttning till skärgården och verka f6r att skärgårdens produktionsresurser finns till skärgårdsbornas disposition samt genom att på andra sätt främja en hållbar ekonomisk, ekologisk och sociokulturell utveckling i Abolands skärgård.  |
| 3 §  | **Verksamhet**  |
| Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att  |
| ekonomiskt stöda, initiera och delta i projekt gällande produktion eller tillhandahållande av bostäder i skärgården,  |
| ekonomiskt stöda, initiera och delta i andra projekt i skärgården som avser att gynna ändamålet,  |
| sprida information om boende och verkande i skärgården och  |
| på annat motsvarande sätt stöda sådan verksamhet, som främjar ändamålet och  |
| Stiftelsen kan köpa, arrendera eller på annat sätt förvärva eller utan vederlag mottaga fast eller lös egendom i skärgården och ställa den till skärgårdsbornas disposition.  |
| 4 §  | **Kapital**  |
| Stiftelsens grundkapital är 45.000 euro. Grundkapitalet bör placeras på ett tryggt och inkomstbringande sätt. Stiftelsen kan ta emot gåvor och testamenten samt f6rkovra sin egendom även på annat sätt, dock inte genom att idka näringsverksamhet.  |
| 5 §  | **Organ**  |
| Skötseln av stiftelsens angelägenheter handhas och beslutanderätten i stiftelsen utövas av dess styrelse.  |

 |  |