**Kolumnen

Från Ninnus horisont

Skärgården får inte avfolkas**

Våren har kommit när det doftar varm gummistövel. När solen är så varm att snön och isen börjar smälta och man sitter i lä på en kobbe med ansiktet mot solen, då blir också gummistövlarna så uppvärmda att de börjar dofta vår. Ett annat vårtecken är att doften av smält snö som kommer med vinden kittlar i näsan många dagar innan själva värmen kommer. Islossningen är alltid en upplevelse i sig och man kan aldrig veta åt vilket håll isflaken beger sig och vad de hämtar med sig. En tidig kväll för några vårar sedan parkerade grannen sin pråm tryggt mellan isflaken, men tidigt följande morgon ser jag från köksfönstret hur både isen och pråmen med god fart åker förbi bryggan. Jag skickade ett sms: ”din pråm for just i väg bakom udden, norrut”. Rymlingen hann inte långt.

**VÅREN I SKÄRGÅRDEN** är en tid fylld av arbete. Allt som på hösten med stor ansträngning burits in och placerats på vindar och i källare skall igen släpas ut och dammas av. Dasset skall tömmas, helst en vindstilla dag så inte pappren flyger upp i sommargrannens tall. Jordärtskockorna som mått bra i jorden hela vintern skall grävas upp och tillredas, resten skall grävas ner igen. Midsommarölet skall bryggas i god tid. Kajplökar skall skördas morgon och kväll, de skall klippas i små bitar och torkas för det kommande årets skärgårdslimpor. Varje dag i ca 3 veckors tid steker vi ett knippe i smör och äter dem som sparris. I flera stugor testas nya kajplöksrecept, vi är numera många som äter kajplök till fest och till vardag. Granskotten är goda och vitaminrika bara en mycket kort tid, då skall man hinna göra saft eller marmelad. Sik och strömming kommer under en begränsad tid, då borde man fiska. Och under de ljusa nätterna innan löven har slagit ut och myggen anlänt borde man inte sova alls. Det är lätt att erkänna att mycket blir ogjort.

**NÄR DET FÖRUT** var gudingarnas rop som var det första riktiga vårtecknet är det numera en helt annan fågel som hinner före: skarven. Den far sist och kommer först. Vi brukar varje sommar åka med båt och titta på de två jättestora skarvkolonierna nära Ominais. Det känns som om man plötsligt hamnar i en skräckfilm fullkomligt omgiven av tusentals svarta stora fåglar. De sedan länge förstörda holmarna och de döda träden fulla av stadigt byggda fågelbon är vita som snö. Armén av havsörnar kommer flygande för att äta färsk skarvunge flera gånger per dag. Det goda med det är att de just då inte orkar jaga sjöfågelungar utan föredrar ”SkarvHesburgerkiosken”.
Hos oss har alfåglarna kommit till en vik i närheten varje vår omkring den 1 maj, och vi har fått njuta av deras sång i ett par veckor. Men inte i år och då blir man ju lite orolig. Ejdrar fanns det mycket av i innerskärgården i år, men ungarna går samma öde till mötes alla vårar: havsörnar, trutar, rävar och minkar samt hänsynslösa båtfarare ser till att sjöfågelbeståndet minskar.

**TILL VÅRENS SYSSLOR** hör också att jaga mink; innan de får ungar. Förra våren hade minkhonan byggt bo i vår midsommarbrasa och fick tack vare torkan bo där i allsköns ro ända till någon dag före midsommar, då vi upptäckte familjen och hörde det ynkliga ljudet av små ungar. Vår närvaro ledde till att den ilsket morrande honan lyckades bära i väg alla ungar, ibland simmande, till ett ställe bland stenbumlingar dit ingen kunde komma. Sen dess har vi inte sett dem.

**DENNA VÅR** har flera av de allra äldsta tidigare eller nuvarande invånarna på holmarna omkring gått till sällare fiskevatten. De blev alla gamla, Signe från Själö blev så mycket som 102 år. När jag åker i väg med båten en stilla tidig morgon i juni då ejderhonorna lockar på sina ungar, och luften över havet är tung av doftande syren, kaprifol, plommon- och äppelblom, då känner man också närvaron av tidigare generationer på öarna omkring som i sina täppor odlat både frukt och rosor. Då man på nära håll sett hur skärgården avfolkats, hur gårdstunen har växt igen och hur de små torpen förfallit, finns det få så glädjande nyheter som beskedet om nya invånare på öarna i skärgården.
När vi sitter i ljusets sken i torpet där Hjördis, som nyligen avled, skötte hus och hem för länge sedan, känns det trösterik att veta att torpet nu äntligen igen fått ett nytt liv. De nya invånarna vill leva alla fyra årstider som man alltid gjort i skärgården, genom att ta hänsyn till naturen och den bebyggda miljön.

**TYVÄRR** förblir de flesta äldre hus i skärgården antingen obebodda eller omvandlade till sommarstugor. En levande skärgård behöver ansvarsfulla mänskor som vill bo och arbeta där året om; skärgården får inte bli ett naturreservat endast för sommarboare.
Jag hoppas innerligt att ingen behöver uppleva den dagen. Tyvärr är vi redan ganska nära.

**Kolumnförfattaren
Nina Söderlund** är skärgårdsbo, kommunpolitiker, planerare vid CLL och ordförande för Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.
Adress: Hermistostigen 15, 21660 NAGU
e-post: nina.soderlund@abo.fi