**Kvinnor i skärgården/för tidskriften Skärgård 2012**

Rut Lundell/Simskäla, Vårdö

*Namn:* Rut Lundell, född Klemets

*Född:* 1931

*Uppvuxen:* Vörå

*Familj:* maken Henry Lundell, barnen Mikael, Magnus, Maria, svärdöttrarna Solvita och Marie, svärsonen Alfons. Barnbarnen Mattias, Sophia, Agnes, Henrik, Edward, Lucas, Caspian, Mirjam, Matts och babyn André. Bonusbarnbarnen Gatis och Katrina.

*Bor:* på Östra Simskäla

*Jobbar med:* pensionerad bonde, fiskarhustru

*Favoritsysselsättning:* laga mat, utesysslor

*Läser helst:* Bibeln, papperstidningar, skönlitteratur

*Ser gärna i TV*: Robinson, nyheter och väder

*Det bästa med skärgården:* friheten, naturen, gemenskapen

*Det sämsta med skärgården:* den mörka hösten

*Jag själv med tre ord:* öppen, intresserad av människor, pliktmänniska

**Bonddottern Rut från Vörå**

**blev fiskarhustru på Åland**

Rut Lundell kom till Simskäla år 1964 när hon gifte sig med sin Henry. Hon kom från den österbottniska landsbygden och var van vid lantliv, men om skärgården visste hon föga. Hon hade ingen kunskap om livet i en skärgårdsby och tyckte åtminstone till en början att det var ganska besvärligt. Framför allt var det svårt med trafiken. Simskäla fick sin första regelbundna färjförbindelse först 1972.

 Och när den nuvarande vajerfärjan kom för ungefär tio år sedan och man inte längre behövde anpassa sig till en tidtabell var det enligt Rut ”rena himmelriket”.

 I början blev hon synad i alla sömmar.

 – Jag kom från en bondby och Simskäla var betydligt mera isolerat. Man undrade om jag skulle ”duga” och klara av att bo i skärgården. Och man undrade om jag kunde ro, säger Rut och skrattar åt minnet.

 Ro lärde hon sig och havet vande hon sig vid. Hon uppskattar naturen, den friska luften och den frihet som hon numera har, eftersom hon kör bil. Ända in på 1990-talet hade familjen kor. Då kunde man resa bort bara när korna stod i sin. Nu när korna är borta är möjligheterna helt andra.

**Saknade släkten**

Rut växte upp i en stor familj och var van vid att ha människor omkring sig.

 – I början kunde jag känna mig isolerad här på Simskäla. Jag saknade släkten. På den tiden var det svårt att hålla kontakt annat än per brev. Jag skrev brev till mamma och en hop med syskon. Telefonförbindelserna var krångliga och gick genom flera centraler. Och när man äntligen efter lång väntan kom fram hördes det ofta ingenting, minns hon.

 Det gällde att klara av det mesta. När Ruts svärfar dog hemma på Simskäla i slutet av mars 1967 var det menföre. Man måste larma sjöbevakningen som kom med sin isgående järnbåt och hämtade med sig en likkista. Rut var med om att lägga den döde i kistan. Det hade hon gjort förut när hon arbetade vid åldringshemmet i Vörå.

 Begravningen skulle ske på fasta Vårdö. Eftersom isarna varken bar eller brast surrades kistan på sjöbevakningsbåtens däck och begravningsgästerna trängdes i kajutan. I Båthusviken i Vargata flera kilometer från kyrkan mötte en bonde med häst och flakvagn.

 – Sedan bars kistan in i kyrkan av folk från byn och efteråt var det kaffe på skolan. Det var fint alltsammans, säger Rut.

**Viktigt med sammanhang**

– Det är viktigt med sammanhang och gemenskap, säger Rut.

 Hon upplever just gemenskapen som en av de stora vinningarna med att bo ute i skärgården. Man måste kunna lita på varandra och hjälpas åt om det behövs. Tidigare kunde det förekomma slitningar mellan gårdarna, men sådant är helt borta i dag.

 – Jag var nog litet förvånad över att jag hamnade på Åland. Jag kände mig så väldigt österbottnisk, säger Rut.

 Mycket snart började man dra henne åt olika håll. Man ville ha henne med överallt. Hon kom med i skoldirektionen och kyrkorådet och socialnämnden. Där kom hon att sitta i trettiotvå år. Innan den fasta färjförbindelsen kom var det ibland svårt att ta sig till möten i kommunens centrum.

 – Vårdö är en så liten kommun att folket inte vill räcka till för alla kommunala uppdrag, konstaterar hon.

 Rut är inte mycket för att klaga. Det lönar sig inte, menar hon. Alltid möter man problem och vad hjälper det då att gnälla, frågar hon sig. Gör man inte någonting åt saker själv kan man inte begära att andra ska göra det, menar hon.

**Praktiska svårigheter**

Rut Lundells liv på Simskäla har naturligtvis också haft sina praktiska svårigheter. Hon har fött tre barn, två av dem under den tid då det saknades ordnad färjtrafik och mödrarådgivningen fanns i Godby, gott och väl trettio kilometer landvägen från Simskäla. Det gällde att ta sig dit. Sjöbevakningen var under långa tider skärgårdsbefolkningens livlina. Utan sjöbevakningens duktiga karlar och stadiga båtar hade man haft svårt att klara sig.

 Under Ruts tid har livet i skärgården förändrats radikalt. Man kan numera leva både modernt och bekvämt ute på öarna. Borta är de dragiga stugorna där stora barnkullar förr växte upp. Borta är den geografiska isoleringen. Också från Simskäla tar man sig i dag behändigt på en dryg timme med bil till Mariehamn, där man har tillgång till all tänkbar service inklusive Ålands välutrustade centralsjukhus.

 Rut är varmt kristen. Hennes tro har hela livet varit en trygghet. Hon trivs med sin tillvaro. Även om befolkningen på Simskäla har minskat avsevärt under den tid hon har bott där anser hon sig vara ovanligt lyckligt lottad.

Hennes och Henrys son Mikael Lundell är framgångsrik växthusodlare, vilket i och för sig är ett bevis på att det går att etablera företag i skärgården bara transporterna kan ordnas. Hans bror Magnus flyttade för några år sedan med sin familj tillbaka till Simskäla från Österbotten där han hade bott i många år och deltar nu i växthusrörelsen.

 Lundells har alltså två söner med familjer som närmaste grannar, barnbarnen springer ut och in hos dem, vilket farmor Rut är mycket glad över. Dottern Maria bor i Föglö, Ålands största skärgårdskommun med över 500 invånare och har en stor familj med fem barn.

Rut Lundell är nöjd med sitt liv, även om det blev en hel del annorlunda än hon hade kunnat föreställa sig.