**Inflyttad och diskriminerad  
TEXT: NADINA KARLSSON**  
  
  
*Sommarlovet var precis slut och här stod jag nu, utanför en helt främmande skola med nästan bara främlingar. Det var min tredje skola på två år, inte på grund av att jag var bråkig, utan på grund av vattenskada och flytt.*

Hade jag då vetat vad jag vet nu, tio år senare och miljontals erfarenheter rikare, så hade jag vänt på klacken direkt. Jag hade bönat och bett om att få flytta tillbaka till Sverige. För så illa behandlad som jag blev i denna skolan, har jag aldrig blivit någonannanstans, varken tidigare eller senare.  
  
**MEN NU STOD JAG** utanför Skräckens Skola. Sakta men säkert och med lite osäkra steg, gick jag in. Väl inne i klassrummet tänkte jag igenom alla ord och namn som jag lärt mig utantill. IFALL de frågar var jag bor, IFALL de undrar vad "byn" heter.   
Det började inte så bra.   
Det första året var fyllt av bråk mellan mig och två andra tjejer. Men det löste sig.   
Tillsammans blev vi sen oslagbara kompisar genom allt som vi behövde gå igenom under årens gång, tillsammans var vi starkast i världen. Utan varandra, tror jag inte att vi hade klarat oss så bra som vi faktiskt gjorde.   
  
**REDAN** den första dagen märkte jag att saker inte stod rätt till i skolan. Matsalen låg i en källare och man fick inte fick sitta var man ville. Alla hade bestämda platser med minst en lärare vid varje bord och som blev arg om man tog för mycket mat, eller om man tog för lite. De blev även arga för att jag drack vatten och inte mjölk.   
Före maten väntade de på att alla skulle komma. Sen tvingades alla att ställa sig upp, knäppa händerna och be bordsbön: *"I Jesu namn till bords vi gå, välsigna Gud den mat vi få. Amen, tack"*  
När klockan hunnit bli elva ställde de sig upp igen och tvingade alla, inklusive de som satt kvar och åt, att stiga upp, knäppa händerna och be igen: *"Tack gode Gud för maten. Amen, tack".* Om man ätit upp snabbt gällde det att snällt vänta på att klockan skulle bli elva, för att be bordsbönen.  
Första dagen höll jag bokstavligt på att tappa hakan; detta var 2000-tal och de bad bordsbön. Och värst av allt, de respekterade inte andras religioner, alla tvingades att be med dem.  
Lärarkåren var som en slags sekt.   
  
**VECKOR BLEV** till månader och jag ville bara försvinna härifrån. Hur kunde utbildade pedagoger vara så oerhört opedagogiska, oförstående och rent av patetiska?   
Vi gjorde en hel del konstiga saker på lektionen, så jag frågade dem varför? Standardsvaret var att det stod i läroplanen. Till slut fick jag nog och läste igenom hela läroplanen och fick det bevisat att inget av det konstiga vi gjorde stod i läroplanen.  
Vi fick också lära oss fel saker.   
  
**EN GÅNG** då vi pratade om fotografering berättade en lärare om vad man fick och inte fick fota. Det mesta hon sade var fel. När jag påpekade att det och det inte stämde, t ex att man FÅR fota på allmänna platser om det inte står någonting om fotoförbud eller att man till och med får fotografera en tjej som går naken på stan – men att det sen finns andra lagar som säger VAD man får använda bilderna till.   
När läraren inte trodde mig gick jag till datasalen, kollade in på en sida om fotolagar, skrev ut det och satte pappren i hennes hand och fick svaret: "Jaha, ja – då har jag fått fel information så det är inte mitt fel".   
Tvärtom, det var hennes fel, det var ju hennes jobb att lära ut rätt saker. Hade jag varit lärare hade jag dubbelkollat allt, att allt stämde.

**EN AV LÄRARNA** var extrem. Flera gånger ljög hon mig rakt upp i ansiktet, även inför mina föräldrar, mina klasskompisar samt för andra lärare. Hon höjde handen mot min väninna (som hon inte gillade) och knuffade in henne i en dörr. Detta tystades ner. Alla såg dylika saker som en överdrift av arga 14 åringar, att vi bara ville ”sätta dit” en lärare som vi inte gillade – ingen trodde på oss.   
Hade det handlat om en "äkta Föglöbo", som bott där hela sitt liv, hade det varit annorlunda. Lärarna föredrog ju ålänningar framför inflyttade.   
  
**EN GÅNG** hade jag sminkat mig lite mer än vanligt och då kom min lärare fram till mig och utbrast: "Nadina, du ser hemsk ut!"   
Då förlorade jag den lilla respekt jag haft för henne. Efter det började år av lögner, anklagelser och diskriminering.   
Det märktes väldigt tydlig att ålänningarna hade första prioritet. Räckte de upp handen för att svara på en fråga, fick de svara direkt. Gjorde någon inflyttad samma sak, fick de inte ens en blick på sig. Lärarna sa alltid åt De Äkta att de var jätteduktiga, dock aldrig någonting sådant till oss andra som bestod av inflyttade (halva klassen). Det var vi som fick ta all skit, rent ut sagt. Vi fick alltid skulden.   
  
**UNDER VINTERN** i sjätte klass hade vi tröttnat på särbehandlingen och "rasdiskrimineringen". Vi paxade ett berg där bara vi inflyttade fick åka pulka. Vi döpte det till "Lettland-Sverige Kungsberget" och där fick inga ålänningar vara.   
Då lärarna fick reda på det, kallade de in oss och tvingade oss att sitta på rektorns kansli varenda rast resten av vintern! DE tyckte att VI diskriminerade ålänningarna.  
Därefter fortsatte särbehandlingen, nästan ännu värre.  
Det var även könsdiskriminering på skolan. Killarna var alltid bättre och duktigare, medan vi tjejer kunde få klagomål om vi så hade ett fel i ett prov eller dylikt. Hade killarna det, fick de beröm för att de i alla fall försökte.  
  
**NÄR VI ÄNTLIGEN** gick ut nian kunde man inte tro att det var sant. Särskilt inte då man sen fick komma till en helt ny skola med lärare som verkligen var pedagogiska och kunde lära ut ordentligt.  
Om de hade tyckt att jag varit bråkig eller blev lätt arg, så var det faktiskt deras egna förtjänst. Jag stod bara upp för min sak och mina rättigheter. Hade jag hamnat i en bättre skola från första början, hade jag inte varit så envis eller haft svårt för att ha förtroende för lärare.  
  
**RATTFYLLA** är väldigt vanligt på denna holme. Alla vet vilka som kör i fyllan och ingen bryr sig – om det inte är en inflyttad. Gäller det en inflyttad blir det krismöten och polisanmälningar.   
Jag försvar inte sådana som kör i fyllan, det är det dummaste som man kan göra, ändå struntar alla i ålänningar som kör berusade. Samma sak då det är danser eller dylikt på lokalen här i byn. Trots att många varit fulla står det märkligt få bilar kvar dagen efter ...   
Så länge det handlar om Äkta Föglöbor är alla förblindade, annat är det då det handlar om inflyttade. De flesta klagomål drabbar oss som är inflyttade från Sverige, Baltikum och Ryssland.  
Ändå försöker de flesta se till att man skall få fler att flytta hit ut.   
Självklart finns det en hel del undantag, men detta är hur jag ser det, just nu.  
  
**FÖR NÅGRA** månader sen sökte jag en arbetspraktikplats så jag ringde till personalen i skolköket och frågade ifall jag skulle kunna få praktisera där. Personen i fråga blev glad och sade att jag absolut fick komma. Vi kom överens om att jag skulle börja på fredagen.   
Senare åkte jag till AMS för att få alla papper fixade. När jag var där ringde telefonen hos min handledare och hon bad mig gå ut ett tag. När jag fick komma in igen berättade hon att det var min gamla rektor från skolan som hade ringt. Hon hade sagt att det var jättebra av mig att jag tagit mod till mig och "vågat" komma tillbaka till skolan men att ingen av lärarna ville ha mig där.   
  
**REKTORN** visste inte hur hon skulle gå till väga, då hela lärarkåren skulle bli förbannade på henne om hon tog in mig, och att jag och mina nära skulle bli besvikna ifall jag inte fick komma.   
Hon tyckte att det var ledsamt att säga nej, och sorgligt att lärarna måste vara så långsinta.   
Det var ju trots allt tre år sedan jag blev klar från den skolan och jag är verkligen INTE samma person nu, som jag var då.  
Är inte detta diskriminering?   
Jag förstår inte hur ett ö-samhälle täcks locka människor att flytta hit då de ändå inte klarar av att behandla de inflyttade på ett rättvist sätt.   
  
**I HELGEN** fick jag höra om min kompis som varit i slagsmål på den lokala "puben". En av de Äkta Föglöborna skyller på "de där” som bara kommer hit för att slåss, vilket inte alls stämmer.  
Utan att känna till fakta, eller veta hur personen i fråga själv betett sig, skyller man allt på de inflyttade. Detta är typiskt för en Föglöbo, en sådan som åker ner till färjan flera gånger om dagen, för att se vilka som åker av och på. De är så nyfikna att det inte är sant. Allt de får höra, kastas iväg till en annan, oavsett de vet om det är sant eller inte.  
Är det inte dubbelmoral att behandla de inflyttade dåligt och ändå försöka få hit fler inflyttade?  
  
**DENNA GLESBYGD,** med en massa trångsynta och insnöade människor, är ingen bra miljö att växa upp i. Åtminstone inte om man är inflyttad. Skärgården har en del fördelar, men inte många. Man kunde tro att skärgården är så bra och fin, men det stämmer inte alltid. Jag hoppas att denna historia ändå inte får någon att avbryta en flytt till skärgården, men jag tycker också att det måste vara tillåtet att få berätta hur det har varit för mig under mina nio år som inflyttad i skärgård.   
När jag flyttar härifrån, tänker jag ta alla mina ägodelar och aldrig återvända! Det är i vilket fall hur jag känner det just nu.  
  
**Artikelförfattaren  
Nadina Karlsson**, 18 år, är arbetspraktikant. Inflyttad från Sverige sen nio år tillbaka.   
Adress: AX-22710 Föglö, Åland.

*Bilden togs av min syster, Simone Karlsson år 2009.(den nya, med bojen)*

