**(Bokhörnan)  
  
KAUHIA OOLANNIN SOTA**

Krimin sota Suomessa 1854-1855

Text: Raoul Johnsson och Ilkka Malmberg

Layout: Tommi Jokivaara

240 x 300 mm, 230 färgbilder

Riktpris 69,90 €.

**Tre kilo spänning om ett rysligt krig  
TEXT: THURE MALMBERG**

Min spontana reaktion efter den första timmen med tre kilo spännande finländsk historia i famnen var: Den här boken måste översättas till svenska!

Det handlar om John Nurminens Stiftelses senaste praktverk, Kauhia Oolannin sota, dvs händelserna vid Finlands kust 1854-55, när brittiska och även franska flottstyrkor härjade vid vårt fredliga storfurstendömes kuster.

**MYCKET HAR SKRIVITS** om det s k Krimkriget och på våra breddgrader speciellt mycket om det britterna kallar Sir Charles Napiers ”The Baltic Campaign”, kungliga flottans expedition till Östersjön.

Senast har åländska Jerker Örjans, sekreterare i det lokala Bomarsundsällskapet, som för övrigt under september gjorde en resa till Sevastopol i Krimkrigets spår, tillsammans med Håkan Skogsjö och Graham Robins på svenska skildrat belägringen av Bomarsund i boken ”Bomarsund**:** det ryska imperiets utpost i väster 2004”.

Tidigare är historikern Marta Hirns bok ”Från Bomarsund till Sveaborg” (Borgå 1956 och 2004) en klassiker, som också översatts till finska (”Oolannin sota”).

**MEN NU KOMMER** alltså författarteamet Raoul Johnsson och Ilkka Malmberg – en journalistkollega men veterligen ingen släkting – in på arenan med ”Kauhia Oolannin sota, Krimin sota Suomessa 1854-1855” (Det rysliga åländska kriget, Krimkriget i Finland 1854-1855).

Boken som är på hela 464 sidor ger också läsaren en otrolig mängd högklassiga illustrationer i form av både målningar och reportageteckningar till främst brittiska tidningar.

Bombardemangen av Bomarsund och Sveaborg under Krimkriget är rätt väl kända i Finland. Också slaget den 8 juni 1854 vid Halkokari, Gamlakarleby, är känt bland många, främst kanske för att Finland därmed som veterligen enda nation i världen lyckades kapa en brittisk örlogsman, visserligen bara en barkass, men i varje fall. Båten kan fortfarande i dag beses i Karleby!

**DÄREMOT** är det kanske inte så många som tänker på att Krimkriget i Finland inleddes med att en fiskare från Tvärminne talade engelska.

Det var strax utanför Ekenäs allt började med att två män från Tvärminne, Bergman och Röman, trotsade ett kejserligt påbud och gav sig ut på fiske en vacker majmorgon, när inga civilpersoner skulle få uppehålla sig i skärgården.

I vattnen kring Hästö Busö mötte de plötsligt brittiska hjulångaren Hecla (sex kanoner), som höll på att loda en farled för propellerdrivna HMS Arrogant (46 kanoner) och HMS Dauntless (33 kanoner) som väntade längre ut.

Fiskarna försökte fly, men britterna var snabbare, och männen togs till fånga och fördes ombord på Hecla för förhör.

Nu visade det sig att Röman, som i yngre dagar varit sjöman, kunde så mycket engelska att han vid förhören lockades att prata bredvid mun och avslöja att flera handelsfartyg var samlade i Ekenäs hamn. Beskedet signalerades genast till de större örlogsmännen, som i sin tur omedelbart ångade ut till Charles Napiers flaggskepp HMS Duke of Wellington för rådslag.

**BRITTERNA VAR JU UTE** för att bränna och förstöra, så Röman, som nu var krigsfånge, tvingades fungera som lots när enheter ur flottstyrkan arbetade sig inåt land. Han var dyster till sinnes när han förstod att han tvingats till förräderi, och han återvände efter kriget aldrig till Finland utan dog troligen i England, skriver författarna.

Vid idylliska Vitsand nära Leksvall utanför Ekenäs bröt kriget ut den 19 maj 1854. I sundet mellan Lappvik och Ekö överöstes britterna av bly från F.H. Gyllings halvpluton skarpskyttar förskansade på stränderna. Britterna kastades sig först ned på båtbottnen, och började sedan ro tillbaka till sina fartyg. Den första kulan fällde två roddare, men så var den också avfyrad av en finländsk skarpskytt vid namn Kula.

Försvaret lyckades så bra, att britterna avstod från alla försök att förstöra Ekenäs. Försvararna hade skött sitt jobb, men i London spreds brittisk propaganda om stora egna framgångar och blodbad på fienden. Sedan ångade britterna vidare och fortsatte att under två sommarsäsonger härja vid våra kuster.

**ETT MINNE** av Krimkriget är den optiska telegraflinje, som 1854 byggdes vid Finska viken från Kronstadt ända till Nystad. Vid kusten byggdes 42 torn på 3-7 sjömils avstånd från varandra, och för bemanningen av den optiska telegrafen behövdes 22 officerare och 460 man.

Signalstationerna bestod av en vaktkoja samt en mast med fem par ställbara nära två meter långa svartmålade lameller av trä. Under goda förhållanden kunde ett telegram från Hangö nå Kronstadt på mindre än fyra timmar. På Emsalö i Borgå skärgård har t ex ett minnesmärke rests över den signalstation som stod på Betberget med förbindelse österut till Pellinge och västerut mot Sibbo.

**DELTAGARNA** i Bomarsundsällskapets resa till Sevastopol i september 2013 återvände till Åland övertygade om att det åländska besökscentret i Bomarsund har potential att locka stora mängder besökare från de nationer som var engagerade i Krimkriget.

– Åland har möjlighet att presentera något som Krim inte har, nämligen en erövring med ett positivt slutresultat, demilitarisering och i sista hand självstyrelse, skriver Jerker Örjans.  
  
**Artikelförfattaren  
Thure Malmberg** är journalist   
+358 405 93 6269,   
Centrumgränd 1 A 3   
FIN-01150 SÖDERKULLA