**Kolumnen

Från Satus horisont**

 **Att lägga andra före sig själv**

I skrivande stund börjar det bli sista stunden att få ordning på allt som ska vara i ordning när turisterna alldeles snart livar upp vår ö. Jag hör redan måsarna skrika välkomnande i gästhamnen som nu är klar att ta emot dig och alla andra hundratals turister på lilla Seglinge.

Seglinge är inte litet bara till arealen utan också till befolkningsmängden och vi som gör ön i ordning inför ditt besök är ännu färre. Många faller för åldersstrecket, en del lägger bara energin på sin egen gräsmatta och några är så energilösa att det är bara hängmattan som gäller.

**BEFOLKNINGSANTALET** tiodubblas till sommaren men få av sommarfåglarna vet vilket arbete som årligen läggs ner för att få ordning på ön efter vintern. Maj månad är brådskans tid: båtarna ska sättas i sjön och päronen – alltså potatisen – i marken, dessa sysslor är obligatoriska för alla. Antalet båtar och päronfåror får man välja själv, efter ork och behov. De flesta har något att måla, något att bygga, något att reparera i sina hus, bodar och vägar. Och så har vi det gemensamma att sköta om, det som vi vill bjuda på åt dig varje sommar: välskötta vandringsleder, informationstavlor, kartor och broschyrer, en välfylld bybutik, en städad badstrand, midsommarfirande, evenemang och torgkvällar. Allt för allas trivsel.

**FÖRUTOM** alla de årligen återkommande vårsysslorna blev det en hel del extra för min del i år, jag blev nämligen med en gästhamn. Besökshamnen på Seglinge var nära att bli utan hamnvärd och det får bara inte hända! Hamnen är välkänd och omtyckt, dels på grund av sitt skyddade läge och hemtrevliga miljö i den lilla viken och dels tack vare den personliga servicen och det vänliga bemötandet inklusive nyrökt sik som det tidigare värdparet har stått för under många somrar. Hamnen är förstås ett viktigt inslag i skärgårdens turist-Åland, men för oss på ön är den livsviktig med tanke på bybutikens framtid. Utan gästhamnens besökare skulle vi snart inte ha någon butik på Seglinge så det var bara att kavla upp ärmarna och sätta igång. Arbetet i sig är förstås roligt, att stå till tjänst för semesterfirande besökare, men som föräldrar till tre relativt små och ganska så livliga barn hade vi inte tänkt oss hamnskötsel denna sommar. Men som någon klok har sagt: ”Fråga inte vad samhället kan göra för dig utan vad du kan göra för ditt samhälle”, ungefär.

**FÖR BYBUTIKENS** överlevnad och fortsatta verksamhet kan jag och min familj ta hand om hamnen och dess besökare på ett sådant sätt att de vill komma till Seglinge om och om igen. Och därmed hoppas vi på att kunna handla på hemmaholmen om och om igen, år efter år.
Sommarens program är således spikat: förutom alla vanliga sysslor och det vanliga året-om arbete ska vi under de närmaste månaderna hissa flaggan, hjälpa till med förtöjningar, sälja lokala produkter, städa toaletter, klippa gräs, röka sikar och bemöta vänligt.

**SYSSLORNA** är delade: Julia, 10 år, bakar och säljer ålandspannkaka och klipper gräs, tvillingarna Livia och Joona, 4 år, fyller på papper i toaletterna och håller sandlådan städad. Resten faller på oss föräldrar. Barnen får lön för sitt arbete i form av glasspengar, storasyster sannolikt mer än så om bageriet hålls i gång de bästa fyra säsongsveckorna, drömmar om en egen dator finns om plånboken sväller tillräckligt.
Lediga dagar med badstrandsbesök måste det ju också bli för barnen men de får vända sig till öns sommargäster och be om att få följa med dem, föräldrarna är tyvärr upptagna med annat. Samtidigt får våra barn chansen att vara med på sina föräldrars jobb, delta efter ålder och förmåga, träffa många nya lekkompisar från gästande båtar och lära sig att man kan göra mycket för sin omgivning och få mycket tillbaka. Sådant som var så självklart förr men som glömts bort i dagens småbarnsvardag där barnen helst ska få mycket och genast av föräldrar som har skillnad på egen tid, familjetid och mesta heter min, mitt, mina och jag först. En sådan attityd förlorar samhället på och individerna som växer upp tänker aldrig på varför den lilla bybutiken i semesterparadiset stängde sina dörrar och vandringsleden växte igen.

**NÄR SOMMARKVÄLLARNA** blir sena lägger vi först barnen och sedan stupar vi i säng. När sommarkvällarna och båtarna tar slut tar vi upp våra egna intressen och varandra. Då kan vi igen träffa vänner, äta långa middagar och lägga pussel med byborna och barnen.
Med flaggan i topp önskar vi besökarna välkomna till vårt Seglinge men vill också väcka en tanke med följande önskemål: Tacka gärna för det som du har fått utan att be om det, för det du inte har köpt men fått på köpet. Uppskatta det där med att det inte står tillverkarens namn, det man inte får kassakvitto för, det som är självklart när det finns där men irriterande när det uteblir. Allt det har någon gjort och valt att inte lämna ogjort, för din skull. Denna någon vill att du ska trivas och hen har gjort det för det gemensamma bästa.

**Kolumnförfattaren
Satu Numminen (ta resten från förra)**