Igor Sandmans lojakt
TEXT: ANDERS FAGERLUND

Carl Igor Sandman föddes i Vasa 16 mars 1889. Han växte upp tillsammans med sin syster Thyra hos sina morföräldrar, kollegieassessor Carl Jacob Strömmer och Brita Charlotta Strömmer, på Skolhusgatan i Vasa. Igors mor Aina avled när Igor var ett år gammal och hans far Emil när Igor var fem.
Igor var min morfar och var till sitt lynne, enligt samstämmig utsago av jämnåriga släktingar, en rätt orolig själ. Skolgång kanske inte intresserade i någon högre grad utan hans håg stod till naturen och den frihet den kunde erbjuda.

**Redan i unga år** blev Igor intresserad av jakt och fiske. På den tiden var jakt en helt annan typ av sysselsättning än idag, man pricksköt lika gärna på flygande och sittande fåglar som på råttor på avskrädeshögarna. Råttsvansarna betingade en liten extra slant åt duktiga skyttar i form av skottpeng, likaså kråkjakten.
När Igor blev äldre var han aktivt engagerad i motståndsrörelsen i Vasa, icke minst tack vare sin mycket dominanta moster, ”Moster Alma”, hovrättsrådinnan Alma Skog. Hon var med och organiserade olagliga aktioner mot den ryska överheten; bland annat distribuerades den förbjudna trycksaken ”Fria ord” av barnen Strömmer och Sandman.
Det gick så långt att Igor år 1909 skickades till södra Danmark för att, som det officiellt hette, få sin lantbruksutbildning på en Landbohøjskole. I själva verket vistades han två år i norra Tyskland där han fick spionutbildning för kommande konfrontationer med den ryska övermakten. Där lärde han sig sabotage, chiffrering, dechiffrering, fotografering – och icke minst vapenhantering.

**Igor Sandman** blev fantastiskt skicklig, både som tävlingsskytt och som jägare. Han uttogs till Finlands lag i lerduveskytte för de olympiska spelen i Stockholm 1912 och nådde så långt som till final.
Ända till slutet av sin levnad bibehöll han sin skjutskicklighet, men han var alltid noga med att hålla på jägarens ansvar och etik, den naturvän som han alltid hade varit. Sandman var bland mycket annat initiativtagare till att freda Valsörarnas rika fågelliv, en idé han hade fått redan på 1920-talet när han upptäckt dess rika fågelliv och som till slut ledde till att mantalsägarna i Björköby i mars 1948 lämnade in en ansökan om fredning.

**I en bandad intervju** från år 1958 berättar Igor Sandman om en mängd äventyr som vi i släkten inte tidigare vetat om. Allt från den första älgjakten på Bergsta gård i Kyrkslätt hösten 1908 hos aktivisten Birger Nordberg, av någon anledning kallad ”Blodige Nordberg”, till ”modern” tid. Bergstajakten hade både dråpliga och dramatiska förvecklingar, som vi senare kan återkomma till i en annan artikel.

**Den jakthistoria** som jag nu vill presentera med Igors egna ord handlar om en lodjursjakt vintern 1910 i Toivakka socken, 30 km söder om Jyväskylä.

Igors gode vän från tiden för frihetskriget, forstmästare Torsten Rosenbröijer, innehade en tjänst i Jyväskylä och under besöket i hemstaden Vasa julen 1909 träffades de gamla vännerna. Rosenbröijer berättade att man norr om Päijänne påträffat rikligt med spår av lodjur. Rovdjuren borde nödvändigtvis decimeras och Rosenbröijer undrade om Igor eventuellt var intresserad av en lite annorlunda jaktfärd? Ja, det var han.
Den 10 februari 1910 tog han tåget från Vasa till Jyväskylä tillsammans med sina två trogna stövare, Diana och Kille.
Från Jyväskylä fortsatte det två jägarna till Toivakka socken, en sträcka på drygt 30 km, den sista etappen på skidor. Där fick de inkvartering hos Rosenbröijers gamla bekanta sedan länge, den gästfria familjen Jokinen på torpet Jokienväli. Där de blev väl omhändertagna, både jägare och hundar.

**De skidade** ett par dagar, utan resultat. Men plötsligt en dag kom de på färska lospår och hundarna släpptes. Snart hördes hundarnas skall och jägarna sökte sig till lämpliga passplatser. Terrängen var mycket bergig och fylld av stora klippblock. Drevet pågick en timme utan att någon lo syntes till. Men så hördes Killes ståndskall. Igor tog för givet att lon sökt sig under någon sten eller klättrat upp i ett träd och skyndade till platsen. En ståtlig fura hade blåst omkull och lagt sig över ett klippblock så att toppen var flere meter ovanför marken. I den täta kronan återfanns lon och dit tog sig också stövaren Kille balanserande på stammen. I striden som följde lyckades hunden få struptag på lon och båda föll till marken. Slagsmålet fortsatte. Det var ett virrvarr av hund och lodjur, vilket ledde till att Igor inte vågade skjuta av fruktan för att träffa hunden i stället för lon. Med dragen kniv blandade han sej i striden men då kom plötsligt den andra hunden, tiken Diana till valplatsen. Hon flög på lon och lyckades bita sig fast i dess strupe och det taget höll hon tills lon var död. Det var en storvuxen hanne.

**Då Rosenbröijer** hunnit fram kunde de båda jägarna konstatera att Kille fått magen uppskuren av lons vassa klor, dock utan att inälvorna skadats. Igor satte ihop det långa såret med säkerhetsnålar och virade sin skjorta runt hundens kropp. Sedan började man återfärden till Jokienväli. Kille hängde tappert med och sändes ofördröjligen till Jyväskylä för veterinärvård. Det långa såret syddes och en rad lindrigare skador åtgärdades. Hunden blev efter detta sitt äventyr enligt Igor ”nog aldrig mera vad den varit, skarpbiten och hårdsprungen”!

**Så gick en vecka** utan att nya spår påträffades, trots att jägarna rörde sig i skogen varje dag. Ibland hade de torparsonen Frans Jokinen med som vägvisare. Han kände till terrängen som ingen annan och hade en underbar orienteringsförmåga. Allt sökande var dock förgäves. Men så en dag, då torpets husbonde kom hem efter en kvarnresa, kunde han berätta om att spår efter lodjur hade påträffats i Rutalahti nära Päijänne. Tidigt följande morgon gav sig jägarna iväg till det angivna stället. De hittade ett gammalt spår och följde det halva dagen. Sedan blev spåret nytt och hundarna släpptes. Kille hade kort innan återkommit från veterinärvården. Så hördes skall och jägarna sökte lämpliga pass. Igor ställde sig på sluttningen av ett berg och där såg han något oförglömligt. På andra sidan ett litet träsk kom en stor lo springande och tätt efter kom två mindre. Avståndet var dock alltför långt för skott. Efter ett par minuter hörde han hur det small och då han kom till stället stod Rosenbröijer tillsammans med hundarna bredvid ett präktigt byte, den stora lon. Han hade svårt att tro på Igors uppgift om att det fanns två djur till i närheten. Man hittade spåren efter dem och hundarna släpptes på nytt. Snart var jakten igång igen. Skallet försvann bakom berget men närmade sig sedan med en väldig fart. Igor stod på en höjd och lon kom rakt emot honom. Då avståndet var omkring trettio meter small skottet och lon föll ned på den vita snön.

**Hundarna kopplades** och fördes till spåren efter det tredje djuret. Snart var skallet igång på nytt. Det gick långt in i skogen och var tidvis ohörbart. Sedan kom det närmare och så slutade drevet med en gång. Lon hade antingen klättrat upp i ett träd eller sökt skydd i någon håla, som det fanns gott om i den steniga terrängen. Igor tände en karbidlykta och beväpnad med en revolver kröp han in i en tio meter lång håla. Längst inne hörde han morrningar och där stod lon på ett stenblock. Igor tog sikte mitt emellan ögonen på den och tryckte av. Lon föll ihop, död.

**Efter en lyckad jakt** var det dags att tänka på hemfärd. Det hade snöat hela dagen och snön var djup och lös. Männen tog de fällda lodjuren på sina axlar och pulsade fram på skidorna. De var alldeles utmattade då de äntligen nådde torpet. Där blev man glad över de fällda djuren. Föregående sommar hade man nämligen fått flere av sina får rivna av lodjur. Torpets besman kunde väga tyngder upp till 20 kg men största lon var tyngre än så och det var också den som hundarna tidigare bet ihjäl. Ungarna vägde 16 respektive 14 kg.

**Så slutade** den dramatiska lojakten. Följande morgon bar det av med hästskjuts till Jyväskylä. Igor hade alla fyra djuren med sej till Vasa dit han färdades med tåg. På gårdsplanen till hemgården hängde han upp dem till allmänt beskådande. Skolklasser och deras lärare kom för att beskåda dem. Lodjur var mycket sällsynta i Österbotten och det var inte många Vasabor som hade sett ett sådant djur.

**Igor blev långt senare** intervjuad i tidningen Keskisuomalainen (16.10.1960), i slutet av intervjun fick han frågan om han kunde tänka sig att ännu en gång bege sig ut på lojakt men då blev svaret nej: ”Jag skulle inte heller längre orka numera. Dessutom är vår viltstam i detta nu så liten att lon måste få springa fritt i våra marker”!

**Jag fick själv** uppleva min morfar Igor under ett förlängt sportlov och en hel junimånad år 1961. Jag bodde hos honom och han berättade många spännande jakt- och fiskehistorier. Samtidigt lärde han mig en hel del om nätfiske under isen på vintern och vanligt sommarfiske med nät. Han hade blivit änkling redan i början av 1950-talet och bodde ensam i sitt hus på Gräsholmen i Öja, nuförtiden en del av Karleby.

Någon gång på 1940-talet fick min mor ett av loskinnen som gåva av sin far. Jag minns så väl hur det till en början verkade lite skrämmande med ett skinn av en sådan jättekatt på väggen. När min far avled för drygt tre år sedan och mina syskon och jag delade lösöret, var det ingen annan än jag som var villig att ta hand om det nu över hundra år gamla loskinnet.
Nu har jag det hemma hos mig som ett fint minne av min morfar Igor Sandman och hans spännande lojaktsäventyr i Toivakka socken i februari 1910.

**Artikelförfattaren
Ander Fagerlund** är verksam inom skärgårdsturismnäringen i Åboland.

Adress: Kastuvägen 26 B 2, 20300 ÅBO
Tfn: +358 50 585 30111
e-post: amfagerlund@gmail.com