**Tre skärgårdskvinnor på Simskäla
TEXT: ANN-GERD STEINBY
BILD: HÅKAN EKLUND**

**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.

FAKTARUTA:

*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

**Maria och Paul-Mårten valde att bosätta sig i skärgården**

– Många tyckte att vi inte var kloka när vi beslöt att flytta hit ut till Simskäla för att bosätta oss trots att vi inte har några rötter här, säger Maria Sjölund. Hon är född och uppvuxen i Kronoby, kom till Åland för att jobba och hade som enda släktkontakt sin pappas småkusin Elisabeth Sjölund på Sandö i Vårdö. Det blev lyckat, för småningom gifte sig Maria med Paul-Mårten, en av sönerna i huset.

 Det var i mitten av 1990-talet som Maria kom till Vårdö för att arbeta vid äldreboendet Strömsgården. I dag är hon heltidsanställd som diakon i Finström-Geta församling på norra Åland. Hon har en daglig jobbresa på cirka femtio kilometer.

 Maria och Paul-Mårten fick möjlighet att köpa Södergårds, en av gårdarna på Västra Simskäla redan för mer än tio år sedan. Det var ett gammalt hus som krävde omfattande renovering.

 – Då människor frågade när vi tänkte flytta in svarade vi alltid ”i augusti”. Men vi angav inget år. Och det tog ju sin tid innan huset blev inflyttningsklart, skrattar Maria.

 Men klart blev det, vackert och rödmålat med vita knutar och snickarglädje. Där bor familjen nu med fyra barn, tre flickor och en pojke. De två äldsta barnen går i grundskolan på ”fasta Vårdö” i Strömsby, de två yngre är på dagis i samma by.

**Aldrig en liten by**

Österbottniska Maria fick liksom Rut Lundell finna sig i att bli grundligt synad när hon kom till lilla Vårdö med drygt 450 invånare. Men, säger hon, man får lära sig att våga bjuda på sig själv … När hon flyttade till Simskäla var hon redan bekant i bygden. Och på Simskäla finns det inte särskilt mycket folk. I dag rör det sig om sammanlagt ett trettiotal bofasta.

 – Jag växte upp i en liten by och lovade mig själv att aldrig bo på ett så litet ställe mera. Men Simskäla är faktiskt ännu mindre, säger Maria och skrattar glatt.

 Hennes mamma finns i Kronoby, hennes tre bröder bor på fastlandet. Maria tycker att det på sätt och vis är en fördel att inte ha egna släktingar på Åland, även om hon ofta saknar släktkontakten. Eftersom hon i sitt arbete har med människor att göra kan det vara lättare att inte vara släkt med en del av dem, något som annars är vanligt på lilla Åland. Och, tillägger hon, Paul-Mårtens anförvanter finns ju i stället på nära håll och inte minst barnens farfar och farmor.

 Familjen Sjölund ägnar sig åt det mångsyssleri, som är typiskt för skärgården. Paul-Mårten jobbar vid Ålands trädgårdshall. Vid sidan av har Maria och han ett litet jordbruk och två uthyrningsstugor. Maria är dessutom engagerad i kapellrådet och Hem och skolaföreningen.

**Många barnfamiljer**

 Åldersstrukturen i skärgårdens byar tenderar att vara baserad på äldre, ofta pensionärer. Så är det definitivt inte på Simskäla. Där är det faktiskt tvärtom.

 – Vi har haft en sådan tur att barnen faktiskt har lekkamrater tvärs över vägen. Vi småbarnsfamiljer kan hjälpas åt med skjutsningar och barnvakt, säger Maria.

 Närmaste granne är familjen Mikael och Lena Lindholm med två små döttrar. På Östra Simskäla finns Magnus och Marie Lundell med fyra barn i olika åldrar och Mikael Lundell och hans familj med flera barn.

 Maria Sjölund ser inga nämnvärda svårigheter med att vara beroende av färja för att kunna komma till och från Simskäla. De vintrar när isarna har varit tillräckligt starka för att byborna ska våga ploga isvägar har världen plötsligt kommit närmare.

– Isvägar är verklig lyx, säger Maria, som till vardags på sin väg till jobbet måste passa två färjor, en från Simskäla till fasta Vårdö, en från Töftö på fasta Vårdö till Prästö på fasta Åland. Det förlänger jobbresan tidsmässigt avsevärt. Men väljer man att bo i skärgården får man ta sådant med i beräkningen.

FAKTARUTA:

*Namn:* Maria Sjölund

*Född:* 1971

*Uppvuxen:* Kronoby

*Familj:* maken Paul-Mårten Sjölund, barnen Alfred 10 år, Ellen 9, Linnéa 6 och Cecilia 3 år.

*Bor:* på Västra Simskäla

*Jobbar med:* diakon i Finström-Geta församling, hjälper maken med stuguthyrningen och jordbruket i mån av tid

*Favoritsysselsättning:* musik i olika former – om tid finns. Arbetet och markservicen hemma tar den mesta tiden.

*Ser gärna i TV:* tittar väldigt sällan på TV, gillar Skavlan, det är både humor och djup i pratet.

*Det bästa med skärgården:* naturen, lugnet

*Det sämsta med skärgården*: finns det något ”sämsta”?

*Jag själv med tre ord:* glad, praktisk, mångsysslare

**Skärgårdsflickan Lena bor kvar på Simskäla**

Lena Lindholm är den enda av de tre kvinnorna som är uppvuxen på Simskäla och som har stannat kvar där. Men också hon har österbottniska rottrådar. Hennes farmor Elvi var från Jeppo. Lena och hennes man Mikael driver Stormskärs Konferens & Värdshus på Östergård på Östra Simskäla. Höstens ödslighet har sänkt sig över skärgården och värdshuset är bara öppet mot beställning.

 Det har varit svårt att få lönsamhet i driften.

 – Om man ska driva värdshus och café borde man ha det som sin livsstil. Men att vara egen företagare och ha två små barn, det går helt enkelt inte ihop. Det blir mycket jobb och litet pengar, säger Lena.

 Simskäla ligger bortom allfarvägarna och är dessutom en återvändsgränd.

 – Det är långt för människor att komma hit ut i skärgården. Och på samma sätt är det både dyrt och besvärligt för oss som jobbar här ute att få service när vi behöver. Går någonting sönder kostar det en hel del att få en reparatör hit ut.

 Stormskärs Värdshus är ett trevligt ställe, inrett i Östergårds gamla mangårdsbyggnad från 1896. Det finns både charm och historia i den särpräglade miljön. Östergård är författaren Anni Blomqvists barndomshem och på Västergård i samma by växte hennes fars faster Maria Mickelsdotter upp. Hon blev förebilden för romangestalten Stormskärs-Maja, som gjorde Anni Blomqvist berömd. Och för att fortsätta släktutredningen så är Lenas pappa Jan Karlsson Annis brorson.

**Jobbar med annat**

Just nu jobbar Lena på daghemmet i Strömsby på fasta Vårdö och Mikael kör Simskälafärjan. Också för den här familjen gäller skärgårdens mångsyssleri. Man har en flock lurviga höglandskor, Mikael är fiskeguide och fiskare, man sköter ett litet jordbruk. Det gäller att ha flera ben att stå på.

 Lena tillbringade sina första år i Mariehamn tills hennes föräldrar byggde ett hus på Östra Simskäla. Hennes mamma Gun-Lis, som i dag kör ut posten på Simskäla, var stadsflicka och fick lov att skaffa sig körkort innan familjen flyttade ut i skärgården. Huset stod färdigt 1982. Lena hade turen att genast hitta en nästan jämnårig kamrat i grannflickan Maria Lundell.

 – Vi blev goda vänner och med hjälp av en och annan låtsaskompis var vi ett helt gäng, säger Lena skrattande.

**Släkten viktig**

För närvarande kretsar hennes eget liv kring barnen. De är viktigast. Och också de har haft tur som har hittat jämnåriga kamrater nästgårds, där familjen Sjölund bor. Dessutom kan föräldrarna hjälpas åt.

 – För mig är släkten viktig, i synnerhet Östergårdssläkten som har sina rötter här ute. Och utan mina föräldrars och min svärmors hjälp med barnen hade vi inte klarat av att driva värdshuset.

 Lena hade alltid drömt om att en dag bo på Östergård men så blev det inte. Familjen Lindholm bor i ett hus på Västra Simskäla. Lena är engagerad i kyrkorådet och satt tidigare också i näringsnämnden. Hon är så van vid skärgårdslivet att hon knappast kan tänka sig något annat. Men visst blir hon ibland irriterad på att alltid tvingas vänta på en färja för att kunna ge sig iväg någonstans.

FAKTARUTA:

*Namn:* Lena Lindholm

*Född:* 1976

*Uppvuxen:* på Simskäla

*Familj:* maken Mikael Lindholm, döttrarna Elin och Saga

*Bor:* på Västra Simskäla, men har verksamhet på Östra Simskäla

*Jobbar med:* assistent på daghem i Vårdö, turistföretagare och lantbrukare

*Favoritsysselsättning:* friluftsliv och pyssel

*Läser helst:* deckare och barnböcker

*Ser gärna i TV:* ser sällan på TV

*Det bästa med skärgården*: naturen, vattnet, familjen/släkten

*Det sämsta med skärgården:* beroendet av färja, dyrt och svårt att få service

*Jag själv med tre ord*: tålmodig, positiv, tidsoptimist

**Artikelförfattaren
Ann-Gerd Steinby** är journalist och författare. Skriver både skönlitteratur och fakta. Senaste boken om Ålands Marthadistrikt 100 år kom ut i oktober 2012.
Adress: Kaptensgatan 4, 22100 Mariehamn
Telefon: 018-16338, 0457-3135833
e-post: [ann-gerd.steinby@pp1.inet.fi](https://webmail3.abo.fi/horde/imp/message.php?index=80837)