INLEDAREN

I boken ”Finska skären” (1990) , studier i åboländsk kulturhistoria, utgiven av Konstsamfundet till dess 50-årsjubileum 1990 skriver Eljas Orrman om den svenska bebyggelsens historia.
Han skriver bland mycket annat att Aspösund i Korpo är ett av de gåtfullaste och mest begrundade ortnamnen i Åbolands skärgård. Det omnämns som en hamnplats vid 1200-talsleden från Åland förbi Kökar österut och finns omnämnt i Korpoinformatorn Petrus Magni Gyllenius publicerade dagbok från omkring 1650.
Men Aspösund återfinns inte i våra dagars namnförråd och har också visat sig svårt att placera i den geografiska verkligheten. Orrman anser ändå att sambandet med Aspö måste anses klart. Han skriver att *”det enda alternativet är väl att hamnen helt enkelt har legat i det sund som förr har gått från Västerviken vid Aspö över till Torskarhamn.”* Han tror inte på Gyllenius som hade den uppfattningen att Aspösund inte skall sökas vid Aspö byland.

Nu har vi en till, Anders Moliis-Mellberg, som i detta nummer håller med Gyllenius – att Aspösund inte skall sökas på Aspö.

**LÄS HANS INTRESSANTA** artikel där han bland annat reder ut det gamla itineraiets distansenhet *ukaesio,* som på svenska kan översättas med veckosjö. En benämning som anses syfta på den tid ett roddlag orkar ro utan avbyte. Måttet är alltså ett tidsmått som innebär att den korrresponderande längden varierat kraftigt på var och när måttet användes. Åsikterna om längden på en *ukaesio/veckosjö* har gått isär mellan olika itinerarieforskare, allt från att 1 *ukaesio* är 6,5 nautisk mil till endast 4 nm. Anders Moliis-Mellberg har kommit fram till att 1 *ukaesio är 4,4* nautisk mil. Med det som utgångsläge har han sen granskat segelledens åtta olika etapper, och försöker lokalisera de hamnar som nämns. Resultatet är synnerligen intressant, bland annat skulle han placera Aspösund på Björkö!
Han inser att tillgänglig information inte räcker till för att lösa alla gåtor som itinerariet innehåller, att hans beskrivna rutt knappas är korrekt på alla punkter, men önskar att hypoteserna skall inspirera till vidare forskning. ”Skärgården vilar fortfarande på otaliga fynd i väntan på sin upptäckare”, avslutar han.