**Kolumnen  
  
Från Satus horisont  
  
Välkommen höstens rusk**

Nu viner vinden i nakna rönnar och hårda regndroppar slår sönder de sista bladen i sommarblomsresterna i kvarglömda krukor. En bok värmer mitt inre trots att jag inte ens läst den ännu; det är gästboken från min gästhamn där besökare har skrivit enbart gott om sin vistelse på vår ö. Om sommar börjar kännas alltför avlägsen, tar jag fram boken för att minnas.  
  
Just nu duger höstrusket mer än väl! Sommaren i gästhamnen var lyckad men nu är det dags för annat och annan sorts arbete: hjälp med läxor, öron för barnen (säker leverans av 50 varför-frågor/dygn av vardera 4-åring), nya färger i hemmet, långkok på bordet och så vidare.  
  
**TILLSAMMANS** minns vi sommaren när vi samlas till middag, både med familjen och med bybor. Vi minns alla hundratals nöjda besökare (någon annan sorts besökare har vi inte), deras nyfikna frågor om livet på ön och undran över hur vi har det när hamnen är tom och regnet faller i kapp med temperaturen.   
Om de bara kunde vara här nu – och njuta! Naturen och vännerna finns kvar, vi trivs!  
Särskilt utländska besökare har mycket frågor om naturen. Får man vandra fritt, vilka blommor får man plocka, vad för sorts berg finns det, vilka fiskar finns i sjön? Är den rökta fisken som vi säljer i hamnen verkligen vild? Är den inte odlad? Finns det så mycket fisk i havet här?   
Ja.  
  
**FOLK UNDRAR ÖVER** djurarter, lyssnar nyfiket på våra berättelser om älg- och rådjursjakt. Ser på havsörnen på himlen ovanför hamnen som om den vore den enda i världen, vill inte tro sina ögon när man pekar och visar en till, en till och en till örn.  
Vattnet är rent, simma så mycket ni vill! Inga alger på hela sommaren, i och för sig inte särskilt varmt heller... Men att man kan se havsbotten på flera meters djup! Man kan paddla iväg och upptäcka, picknicka på en ensam strand, ta ett nakendopp.  
Vi har mycket att berätta och visa upp. Särskilt minns jag en familj med två pojkar från huvudstadsregionen. Pojkarna var väldigt traktorintresserade trots att de var mest vana med tunnelbana och spårvagnar (som våra barn trodde var tivoliattraktioner). De promenerade med sina föräldrar genom byn när höbärgningen var i full gång. De räknade bondäggen, dvs höbalarna med vit plast på. De hade sett sådana tidigare också, från bilfönstret på familjens somriga tur ut på landet. Det de inte visste var att det finns hö i dem! I centrum av vår by fick de se bonden med traktor och balmaskin köra omkring på åkern och laga dessa rullar med hö, utan plast på. Vilken nyhet och upplevelse för pojkarna! Bonden har hö i de vita bollarna! Det här ska vi berätta för kompisarna i stan! Familjen gick från hamnen ner till byn flera gånger på ett dygn för att titta och undra och fotografera, höbalar.  
**DET BEHÖVS** inte så mycket, det är klart. När man är på semester och besöker ställen annorlunda än hemmiljön vill man gärna veta mer, om naturens specialiteter, typiska maträtter och smaker. Hur var det förr? Hur lever man idag? Det behövs inga stora anläggningar med infotavlor och uppstoppade saker bakom glas och i ram. Om man bara får ta del av livet och komma nära inpå det så upplever man nytt och njuter av att få vara en del i någonting som man ser som annorlunda. Vår vardag.   
Var så goda bara.  
  
**TILL NÄSTA SOMMAR** har jag några planer på mer som kan visas upp för intresserade. En samling av gamla verktyg är redan på gång, information om byn på band vore kul att kunna låna till godnattsaga till båtgästerna, en skattkarta för barn skulle vara spännande och kanske också en ny karta över ön så att besökare hittar till det som visas upp. Det finns alltså projekt för vinterns fritid. Idéer är det inte brist på!  
Men först ska det jagas och lagas älg; höstens höjdare. Ett glatt gäng i skogen och förhoppningsvis resultat i form av goda måltider med familj och vänner. Närmat, härmat, från egen skog och egna land. Nu finns det tid att sylta och safta, lägga in och laga, äta tillsammans.   
Det enda vi undviker några månader till är *rökt fisk* och *ålandspannkaka*, av dessa fick vi nämligen nog de dagar som vi åt upp det som inte gick åt i hamnen...  
  
**DET GÖR INGET** att kvällarna blir korta och vädret ostadigt, låt det regna! Det finns inte fel väder, bara fel kläder, om man känner för gå ut. Och det känner jag för. Ofta bara för att ställa mig på bryggan i den tomma hamnen och låta vinden blåsa genom mig och regnet blöta ner mig. Jag kan titta på de våta, ödsliga bryggorna och minnas och värmas upp av vetskapen om att gästboken ligger kvar i lådan på hamnbodens vägg och väntar på rätt stund.   
Och jag ler lite för att jag vet att det kommer en sommar nästa år också. Men före det ska jag springa hem och sätta mig med familjen runt bordet och äta gott. Vad grytorna innehåller i höstens rusk berättar jag nästa gång!  
  
**Kolumnförfattaren** (ta från förra numret)