Kolumnen  
Från Satus horisont  
  
Att höra havet frysa till  
  
I skrivande stund håller vinterkölden den åländska skärgården i sitt grepp. Vi upplever knastrande snö under skorna, pulkbackens fröjder, stjärnklara nätter och även norrsken. Livet är lugnt för den som så vill ha det, ingen kö varken vid färjan eller i bybutiken, inga främmande människor på vägarna – ja, knappt några människor alls på min ö Seglinge. Vi är 23 personer på ön en vardagskväll när klockan blir natt.  
  
**LUGNET ÄR NÅGOT** man upplever, eller så upplever man bristen på lugn. Det är alltså inte något som bara finns, förutom när vi talar om vinden. Man kan känna lugn fast man har mycket att göra eller sällan sitter stilla, åtminstone jag kan.  
Själv är jag borta på grannholmen flera vardagskvällar i veckan, med kommunstyrelse-, näringslivsnämnds- och föräldramöten eller jobbuppdrag.  
Dottern Julia, 9 år, far på bollklubb eller scoutmöte, de mindre syskonen Livia och Joona, 3 år, hålls ännu mest hemma efter dagisdagen. Pappan Tom är också engagerad både i det kommunala och i föreningslivet, som de flesta av oss på ön.  
Många skärgårdsbor tycker att det är lugnt på vintern. Kanske för lugnt. Sommarens stress med turister är ett minne blott och höstens jakt är avslutad. Det finns tid för bokhögen, det finns tid för varandra och för tankar. Det finns tid att skapa nytt, lära sig annat, tänka framåt och umgås.   
  
**VINTERNS** hittills roligaste umgänge har varit pussel för hela familjen: antingen flera pussel av olika svårighetsgrad för olika pusslare bredvid varandra eller ett gemensamt där alla kan delta efter förmåga. Även grannar involveras i pusslandet där bitarna är bara ett sätt att komma samman. När en försvunnen bit sedan hittas flera dagar senare under mattan minns vi den roliga kvällen och skrattar igen, minns möten mellan människor i olika åldrar och glädjen över ”hej kolla den passar ju här” och känner samtidigt att vi passar just här.  
  
**HÖSTENS JAKTFÅNGSTER** blir till goda middagar som avnjuts med bybor. Ibland även av längrevägavänner som vågar trotsa årstiden och tar sig ut till oss trots de glesare turlistorna på skärgårdsfärjorna. Ut till skärgården och in i den värme som vedeldning och vänskap ger. De upptäcker att vardagen i en småbarnsfamilj är lik deras egen – dagis, skola, jobb, läxor, fritidsaktiviteter osv. Tänk att de trodde att vi lever isolerade i ett ständigt mörker och bara väntar på sommarens livfulla turistsäsong. Nejdå, den här årstiden har sin charm och sina fördelar.  
Fängslad av tryggheten och det lugn som omringar den sovande familjen står jag på trappan och lyssnar. Det hörs när grannen stänger sin ytterdörr, går några hundra meter till postlådan, öppnar locket, stänger det, går hemåt. Han pratar med sin hund som springer hit och dit i diken, det hörs när tassarna går igenom skaren.  
  
**JAG HÖR RÅDJUREN** som går i skogskanten, de letar efter mat. De hittar nog, vi lägger ut havre åt dem, både på gården och längre borta i skogen. Vi har ”planterat in” dessa djur på vår ö för snart tjugo år sedan, stammen har vuxit sig stark och tål bra den jakt vi bedriver på höstarna, men vi måste också ta hand om dem när kylan är sträng och öns karga natur täckt av snö. Bara jag går in kommer rådjuren in på gården där matlådan med havre står. I månljuset kan jag från fönstret se dem stå och äta bara tio meter från huset.  
Nere vid sjön kan man en kall och vindstilla kväll höra hur havet fryser. Jag fryser också där jag står men det här skall man inte missa om man en gång har möjlighet att uppleva ljudet av vattnet som fryser till is! Det låter faktiskt.  
  
**SKÄRGÅRDSFÖDDA** författaren Ulla-Lena Lundberg skriver kloka ord i sin prisbelönta bok ”Is”. I boken finns havskunskap, iskunskap och vackert beskrivande stycken om olika väderlekar i ytterskärgården. Bara de är värda läsning och eftertanke, jag rekommenderar boken verkligen till vinterläsning i varje stuga! Lika sanningsenliga som väderobservationerna känns Lundbergs fiktiva personer i boken, deras säregna tänkesätt och gamla vanor, skärgårdsbyns uråldriga traditioner och kunnande. Folks kamp om överlevnad, både under höbärgartiden och på svag is.  
Denna bok borde vara obligatorisk läsning för alla skärgårdsbor, för nuvarande, blivande och före detta. Trots att berättelsen är placerad i tiden strax efter andra världskriget finns det i personerna så mycket tidlös skärgårdsanda att även 2000-talets människor kan lära sig mycket om skärgårdsbor – och särskilt kan skärgårdsbor känna igen så mycket, både om sig själva och grannarna!  
  
**BLIVANDE SKÄRGÅRDSBOR** önskar jag hitta fler av. På mitt jobb marknadsför jag skärgården för intresserade inflyttare med varierande framgång. En del år är fångsten flera flerbarnsfamiljer, vilket betyder många procent för invånarantalet, andra år färre personer i antal men kanske större kommunalskatteinkomster i euro. Både personer och pengar behövs i min hemkommun om framtiden skall ljusna. Därför arbetar jag och flera med mig i de åländska skärgårdskommunerna under året på flera mässor och andra marknadsföringstillställningar, tar fram material om livet i skärgården gällande boende, arbete och kommunalservice samt knyter kontakter och söker samarbete som genom företagsetableringar kan leda till befolkningsökning.  
Vi håller flaggan i topp och hoppas på jaktlycka under kommande vårens mässor. Fångsten kommer i alla fall att bestå av hundratals turister som vill uppleva den soliga skärgården med de varma klipporna. Synd bara att de inte får höra havet frysa till!  
  
**Kolumnförfattaren  
Satu Numminen** är samhällsaktiv Seglingebo sedan halva livet, företagare med valmöjligheter, mor till tre företagsamma skärgårdsungar, tänkande och tyckande livsnjutare och arbetshäst.  
  
Adress: Sagolik Service, AX-22810 SEGLINGE  
Tfn: +358 (0)18 55 677, +358 (0)40 506 1299  
e-post: [satu.numminen@gmail.com](mailto:satu.numminen@gmail.com)  
www.seglinge.com