**Skärgården ökar KREATIVITETEN**

Åland, det var något som tog mitt hjärta från första ögonblick för 15 år sedan som vi första gången hyrde en stuga härifrån för att fira semester.

 Natur, vänliga människor, stugor nära havet och resor via skärgården fick mig så småningom tänka och ta reda på hur ska man kunna leva på Åland när man blir pensionär. Alltså det betydde att min dröm skulle bli verklighet först efter 30 år. Tur att jag behövde inte vänta så länge.

Nästa sommar blir det 4 år när jag och min familj gjorde sådant som många drömmer om nuförtiden. Vi sade upp våra fastjobb, sålde vårt egnahemshus och lämnade allt i Mänttä (Mellersta Finland) för att flytta till Ålands nordligaste ö, JURMO. Till min familj hör jag, Päivi Nikoskinen 38 år och min man Jari 42 år och våra 2 barn, Sonja 11 år och Samu 9 år.

Alla våra vänner , släktingar och arbetskamrater hade samma åsikt; från början tänker man det är inte klokt beslut, sedan accepterar man det och till slut beundrar man vårt mod att göra ett så stort beslut. Vårt motto har varit att ” man kan alltid komma tillbaka från någonstans men det är omöjligt om du har inte först gått någonstans”. Från första dagen har jag känt mig hemma här.

Jag vågar påstå att skärgården har format mig från en blyg, snäll kvinna till en mycket social och självständig kvinna med många ideer under denna tid. Jag hann vara bara 1 dag hemma med flyttningslådor när jag fick jobb och sedan dess har det funnits jobb. När man flytter hit med öppet sinne och tar det jobb som finns klarar man sig långt från början. Vanligt här i skärgården är att man har många olika halvtids-jobb samtidigt. Man växer under åren till mångsysslare .

Jag jobbar som kock på skärgårdsfärja Viggen alltid 4 dagar I rad och sedan 8 dagar ledig. Viggen trafikerar mellan Osnäs(Gustavs) och Åva (Brändö tot.35 min.)många gånger per dag. Mina barn är vana att efter skoldagen komma till Viggen för att göra “några kryssningar” och göra läxor innan dom åker hem med sin pappa. Dessutom jobbar jag på Skärgårdshotell Gullvivan några ganger i veckan och sköter bokningar.

Under somrarna har jag haft möjlighet att jobba nära hemmet här på Jurmo på Café Kvarnen. Jag sitter också med I Brändö näringsnämnd.

Jag har vågat lärt mig sådana saker som jag har antingen inte vågat prova göra förut eller sedan tänkt att det är män som ska göra vissa saker.

Bra exempel är att jag brukar hugga ved till oss varje år. Jag och barnen har hittat gemensamt hobby, fiska med nät. Vårt stil att fiska en riktig upplevelse, också till Jurmoborna men fisk har vi fått.

Till slut vill jag saga att leva I skärgården har gjort mig mycket mera social, kreativ och modig kvinna.

**Artikelförfattaren
Päivi Nikoskinen** är