**Hangö skärgård – fiskbutkor, fågelskär och sälbådar**

**Mikael Kilpi**

Hangö skärgård finns i min personliga värld från båken på Segelskär sydost på Tvärminne, till Hangös Öga, fyren på Russarö, via Morgonland sydväst på Finlands sydligaste udde och upp norröver mitt på Hangö Västra fjärd mot Padvalandet. Fast det är rödgrantiskärgården som omsluter Hangö ute på uddspetsen som är det riktiga hjärtat i denna skärgård.

Hangöborna själva utnyttjar ännu sin skärgård på ett småskaligt, nästan ödmjukt sätt. Det kan vara fiske, solbad eller annars bara utfärder, mest med små båtar. Småbåtskulturen lever starkt längs stränderna, som fungerar som porten ut på det klara havet, och båtar finns överallt. Och fiskebutkor, livsviktiga i Hangö, och en central del av Hangöbornas skärgårdsidentitet.

De små butkorna (bodar skulle man kanske kalla dem annanstans) är kringspridda i och runt småbåtshamnarna, i byarna om man så vill, och har alltid varit centrala för livet på stränderna. Det finns kanske 300 butkor i staden. Vid dem reder man ut nät, vid dem rensas fisk och fågel, och vid dem flåddes sälarna en gång i tiden. I min egen hemby, Gunnarsstrand, var väl särdraget just säljakt i tiderna medan det i gamla Trålhamnen, Hangöby och Kapellhamnen kanske mest handlade om fisk, i synnerhet som fiskindustri fanns i dom knutarna. Fast nuförtiden är det mer blandat, och butkorna har en viktig socia funktion också.

Butkorna i sig är, om de är gamla, utformade med en snickarglädje som nog delvis baserar sig på principen ”man tager vad man haver”. Ifall de är nya är de offer för planläggningsnivellering från stadens sida,med principen 6 kvadrat, röd och vita knutar. Jag föredrar de gamla, som ger uttryck för en godlynt anarkism som kanske också representerar byggarens personlighet. Längs stränderna vid butkorna diskuteras väder, fisk, säl och fågel. Framförallt, med tonvikt på vad det skall bli av Hangö skärgård i framtiden. Och så påminner oss butkorna året om, att vi vid stranden faktiskt lever vid havet hela tiden. Fast båtarna kanske står i trädgården över vintern.

De flesta båtturister som ligger i Östra Hamnen som tar solfaret över Hangö Västra fjärd efter Tullsundet där snusar på fastlandets mest sydliga punkt vid Uddskatan, och seglar igenom den Hangöskären utan att ha sett så mycket av den. Skall man nämligen se allting, tar det lång tid, i bästa fall ett helt liv.

**Unik skärgård**

Hangö skärgård något av världsunik. Inte bara därför att själva Hangö Udds fastland egentligen är en del av skärgården där den sträcker sig mot öppet hav här och där, utan också för att stora delar av den skärgården är tillgänglig för var och en. En öppen och välkomnande skärgård. Sommarstugorna tar slut egentligen ute vid Tvärminne. Hela skärgården kring Hangö Stad är obebyggd – vid pass en knappa 200 öar och skär, för att sedan övergå i sommarstugelandet på norrsidan udden igen där grannkommunen Raseborg har sin västskärgård. Väljer man att komma utan båt, så är alla stränder i stamstaden också öppna. Sandstränder, klippständer, stränder för morgonsol och för solnedgång, simstränder, hamnvikar och stränder för storm. Stränderna tar vandraren ut i skärgården, och också ut till fastlandets ändpunkt ute på Uddskatan, där horisonten en klar dag präglas av Bengtskärs fyr där längst ute. Hangö är nog landets mest maritima stad, mitt i havets famn. Nämnas bör, att lagen om främjandet av skärgården utveckling nämner som en målsättning att ”skydda skärgårdens landskapsbild och natur för miljöskador”, vilket man ju gör i Hangö på ett utmärkt vis. Trots detta klassas Hangö inte som en skärgårdskommun, därför att det inte finns fast bosättning i skärgården!

**Mångformig och rik natur**

En dag i början av maj ligger dimman tät vid Söderbådan, ytterom Morgonland. I dimman ropar gråsäl. Sälen har kommit tillbaka med besked.

Göran Bergman skrev i sin populära bok ”Vår Fågelskärgård” redan år 1968 att gråsälens vana att samlas på låga bådar håller på att försvinna trots att hela beståndet inte är hotat. Lyckligtvis gick det bättre än han trodde då, och i den här skärgården finns några stora samlingsplatser och flera små. Säl ser man litet överallt, och också jakt inom ramen för kvotering idkas, även om den gamla sälfångstkulturen som också präglat Hangö har försvunnit. Bådarna är förstås ett kapitel för sig, men säl kan man med litet tur se nästan var som helst, till förtjusning eller till mindre belåtenhet.

Små bådor kantar skärgården som ett pärlband, både på sydsidan av Hangö Udd och mitt på Hangö Västra fjärd norrut mot Padva. Säl, och på vintern flockar av övervintrande nordliga fiskmåsar, pilgrimsfalk, skärsnäppor och havsörnar hör utbådorna till. Sällan lägger sig isarna numera ut till bådorna, och våren kommer allt tidigare. Egentligen kan man uppleva utbådor och säl förvånansvärt långt inne om man följer kanten av Rosala-Hitis skärgård norrut på Hangö Västra fjärd.

Innanför, mot land, blir det tätare mellan öar och skär. Skärgården är ett myller av mångfald av natur och namn, Svanglarna, Fläskaren, Knyllrorna, Snappopsland, Dödö, Andalsskären, Tistrorna, Riberget och Måsland. Hällar, grund, bådor och skär. Små och vindpinade, större och lummiga, strandängar och klappersten, av kriget skonad gammal tallskog och grova albälten längs öppna strandängar. Hamnvikar för små och större båtar för dom som vet var man skall söka – Hamnskär, Gunnarsören, Ryssön. En del av dem skyddade under fåglarnas häckningstid sedan nästan 100 år, en del helt vilda.

 Och så Morgonlandet, längst ute med sin lagun.

”*30 April 1924. Vi var här på Morgonland på säljakt. Idag fick vi 4 kutar och en gammal säl. Vädret varm varmt och lugnt. 1 Maj åker vi hem” – skriver* Anton Rogvistciterad i boken Morgonlandet – helmi Itämeressä av Väinö Nurmi och Pekka Silvast (2007).

På Morgonland har det funnits öppna stugor sedan 1912 – numera två. Morgonland är uthamnen, fiskeläget och jaktbasen. En av många mytiska utöarna längs vår kust, en speciell plats i våra hjärtan. Morgonland hör till Skärgårdshavets Nationalpark, men nog är den en Hangöholme!

Mot Udden tar sedan fågelskärgården vid, ejderns och havstrutens rike.

Hangöskärens fågelliv genom tiderna har dokumenterats länge. Det började i Tväminne med en posthumt utgiven avhandling – som förresten var en av de allra första ornitologiska arbetena i skärgården med ekologi som förtecken – skriven av Kurt-Erik Sundström 1927. Några år senare kom ett lärdomsprov författat 1942 av Eric Fabricius, som beskriver hur det var på norra sidan av Hangö Udd på 1930-talet. Fabricius blev sedermera professor i etologi placerad i Stockholm.

Det är en utarmad fågelfauna herrarna dokumenterar och beskriver – åtminstone vad beträffar antal fåglar, kanske inte så mycket artrikedom. Så var det längs hela kusten innan krigen, allting var nästan slut till följd av oreglerad jakt och annat utnyttjande och allmän förföljelse, Hangövattnen inget undantag. Till en del var dock vitfågel, tärnor, fiskmås och silltrut förhållandevis vanliga, och också svärtan var rätt så talrik. Ejder, grå- och havstrut var det ont om, havsörnen var i stort sett borta redan då. Strandskata, roskarl och rödbena var fåtaliga. I början av 1930-talet grundades lyckligtvis fågelskyddsområden både österom Hangö i Ekenäs skärgård, och Tulluddens fågelskyddsområde, och sakta men säkert ökade fåglarna, i synnerhet efter andra världskriget som ohjälpligen ytterligare hade utarmat skärgårdsfågelfaunan.

Tiden av stor återhämtning pågick till 1980 talet, då de flesta arterna ökade och bredde ut sig också till öar som tidigare stått tomma. Min egen minnesbild av skärgården på norra sidan av Hangö Udd under 1970-talet är en mångformig fågelskara, dominerad av vitfågel och ejder, med inslag av ökande grågås och en och annan havsörn ibland. Fascinerande är också att de skär som var bäst på 1930-40 talen, fortfarande är det då långt senare. Fågelskär verkar alltid vara fågelskär. Samma trender syns också på Tvärminne-sidan av Hangöhavet, och många ornitologer har jobbat utgående från Tvärminne Zoologiska Station över åren med den dokumentationen. Jag har ändå alltid, sedan jag började systematiskt jobba med skärgårdsfåglar i början av 1970-talet, haft betydligt mer än halva hjärtat på västra sidan av Hangö Udd!

 I Hangövattnen har också Hangö Udds Sjöfågeljaktsförening följt med andfåglar sedan mitten av 1960-talet, och mycket i det som berättas av medlemmar i föreningen tyder på att en ny brytpunkt i utvecklingen kom vid ingången till 1980-talet, då svärta, vigg, småskrake och litet senare också silltruten kraschade.

Föreningen var förövrigt en föregångare inom viltvård och i synnerhet minkjakt. Tiderna kring 1980 var läget på minkfronten som dystrast, vilket väl sammanfaller med nedgång hos flera fågelarter, då också riktiga utskärsfåglar som tobisgrissla gick tillbaka. Verksamheten i föreningen idag omfattar god viltvård, och holkbeståndet för knipa och skrake på holmarna är tätt.

Vi vet att det gick mycket bra för de flesta skärgårdsfåglar ännu in på 1990-talet, men senast vid ingången till 2000-talet skedde en vändning till det sämre. Låt gå för att stora arter som knölsvan och vitkindad gås ökade, och storskarven gjorde sin debut i farvattnen. Men, samtidigt försvann slutligen silltruten, gråtruten minskade kraftigt och ejderstammen kraschade. Också rena utskärsfåglar som labb och roskarl minskade. Hela den utvecklingen och vad den beror på i slutändan är ju mest en dokumentations- och forskningsfråga, och sannolikt är det många faktorer som påverkat utvecklingen. Men, summan av kardemumman är att det i Hangöskären skett en utarmning utan like i just ejderskärgården, öarna längre ut är totalt öde idag. Den fina yttre fågelskärgården med vitfågel, vadare och ejder och andra andfåglar på de trädlösa skären finns inte mer.

Däremot sker idag en ökning av skärgårdsfåglarna så nära staden som det bara är möjligt. Det handlar kanske inte om en direkt urbanisering, men i alla fall en omfördelning som för allt fler arter alldeles inpå oss människor, med det de kan ha som följd. Den trenden är väldigt påtaglig just precis nu, och i sig intressant. För det mesta tycker väl folk om fåglar, men också vid stränderna bor också människor som inte förstår sig på sjöfågel.

En av orsakerna till bortfallet av skärgårdsfåglar från skären längre ut beror helt säkert på en markant ökande havsörnsstam, vilket också i det här fallet är sällsynt väldokumenterat. Dokumentationen av havsörnens återkomst har skötts exemplariskt av observatörerna på Hangö Fågelstation, Halias, ute på Uddskatan sedan stationen grundades 1979, så det finns en stadig bas av fakta att tillgå. Och, i Hangö är det i stort sett omöjligt att på en kort promenad längs stadens stränder inte se en havsörn!

**Särfallen ejder och storskarv**

I Hangövattnen har ejdrarna detaljstuderats mer än annanstans i Östersjöområdet, och skarvstammen har följts upp noga den med. Bägge arterna är särfall, och det kan vara värt att återge historierna i all sin korthet. I ett nötskal handlar det för ejderns del om en populationskrasch som börjar rätt så exakt vid århundradets början. Kraschen bland häckande ådor (honor) börjar i utskären med fläckvisa försvinnanden från tidigare stora kolonier och beror uttryckligen på predation. Främst är det havsörn som står bakom detta, ibland också mink, räv, mårdhund och lokalt mer udda predatorer som berguv och korp. I takt med att ådorna plockas bort och deras dödlighet ökar, växer den relativa mängden gudingar (hanar) i populationen, och den uppgår idag till långt mer än 70 % av alla ejdrar i skärgården. Gudingar lider inte av predation på samma sätt som ådorna, de är betydligt svårare för en örn att ta än liggande ådor!

Exakt vad detta kommer att leda till är inte ännu okänt, men snedvridningen i könskvoten påverkar ådornas villighet att överhuvudtaget inleda en häckning, kanske för många ivriga hanar stressar honorna under födosöket innan den ansträngande ruvningen. Också rovfåglarnas ständiga närvaro påverkar ådans villighet att gå iland, och resultatet blir överlag dålig häckningsframgång. Samtidigt som predationstrycket fortsättningsvis är högt, och antalet ådor fortsättningsvis minskar, går också produktionen av ungar ned. I klartext betyder det att ådorna minskar tills predationstrycket av en eller annan orsak upphör eller minskar dramatiskt. Vem kunde ha trott att ejdern, som var så talrik, nästan skulle försvinna så hastigt?

I vattnen kring Hangö häckade storskarv första gången 1996 (i Ekenäs Södra skärgård, nära Jussarö). Som bäst eller som värst var läget, (beroende på hur man vill se saken) i medlet av 2000-talet, med ett tiotal kolonier och knappa två tusen par, medan antalet häckande skarvpar nu snarare kan räknas i hundratal – i Hangö skärgård 410 par i två kolonier år 2015 för att vara exakt. I det administrativa Hangö fanns faktiskt inte skarvkolonier alls innan 2012, men nog i Raseborg! Skarvens turbulenta historia i detta havsdistrikt omfattar allt från olagligt ingripande och grav störning från människans sida till havsörnspredation, som skyfflat kolonierna än hit och än dit.

Särfallen ejder och skarv är såtillvida intressanta, att bägge fallen belyser två olika sidor av avsaknaden av förvaltning av skärgårdsfågel i vårt land. I fallet ejder väljer man att bortse från resultat av den uppföljning som är lagstadgad och gett övertygande bevis på nedgång, och miljömyndigheterna inväntar vad som tycks bli en totalkrasch av stammen med jämnmod. I fallet skarv görs också uppföljning, men inte i det fallet heller finns förmåga att förvalta, i den bemärkelsen att övergrepp och lagbrott skulle leda till sanktioner för utövaren. Skärgården får klara sig själv.

**Framtiden?**

Den fantastiskt fina obebyggda skärgården kring stamstaden omfattas till en del av Hangö Nationalstadspark, som grundades 2008. I sig ger detta en rimlig chans för att skärgården här förblir som den är i framtiden. Delar av den skärgården faller också inom dels existerande skyddsområden, dels inom Natura-2000 avgränsningar. Ytterom den skärgården finns ytterligare många naturskyddsområden, i öster området kring Tvärminne Zoologiska Station som en väsentlig del. Nästan hela den skärgård jag beskrev inledningsvis faller inom gränserna för ett marint Natura-2000 område, vilket är unikt, och skärgården i stort gränsar till både Ekenäs Skärgårds- och Skärgårdshavets Nationalparker. Framtiden ur det perspektivet ser bra ut åtminstone på papper.

Med tanke på hur turbulent det varit på senare tid ute på fågelskären, kan det vara på sin plats att undra om allt ändå är så bra? Det anmärkningsvärda i turbulensen ute på fågelskären är förändringens hastighet, för det har gått fort – snabb kolonisering och snabba krascher. Väljer jag att rota i mitt minne, så upplever jag förändringarna i fågelfaunan under de senaste 40 åren som rätt sävliga, långsamma processer – men kanske det var återhämtningen mot det mångformiga och talrika som var en mer utdragen positiv process, medan dom snabba rycken vi ser just nu är tecken på att när det sedan brakar utför, så kan de gå undan!

Ansvaret på förvaltning av inte bara fågelfauna, utan också övriga naturvärden, som i fallet Hangö är mycket stora också under vattenytan, ligger till stor del på nationella myndigheter, som kanske inte ser på förvaltning med samma glasögon som lokala strandboare och kommunen. Kanske det vore bra ifall kommunen kunde ha litet mer att säga till om själv?

Men, må vi hoppas på det bästa, och tillsvidare njuta av en skärgård som är vacker, rik, unik och öppen för alla. Längs stränderna på udden och på öar, holmar och skär!

Bilder

1. Vårsträckande ejdrar i morgonljus tidigt i april. I bakgrunden Gustavsvärn med sin kännspaka lilla fyr. Gustavsvärn (byggd 1793) är en av de tre fästningarna (Meijerfelt, Gustav Adolf och Gustavssvärn) som skyddade hamnen i Hangö som byggdes av svenskar, och senare dels förbättrades och slutligen sprängdes av ryssarna 1854.
2. Gråsälar i sol och dimma uppe på en av småklackarna vid Söderbådan de sista dagarna i april. Söderbådan är en av de större samlingsplatserna för gråsäl i vattnen runt Hangö Udd.
3. Jakt- och fiskestugorna på Morgonland, ön längst ute.
4. Holkar för knipa och storskrake hör till i Hangöskären, här på Andalsskären, en ännu aktiv vitfågelkoloni med tärnor, fisk- och skrattmås.
5. Storskarvskoloni norr om Hangö, nära Horsön. Mellan Hitis-Rosala och Jussarö i Raseborg häckade som mest XXXX skarvar (2000) numera är antalet häckare och antalet kolonier betdyligt mindre.
6. Fiskebutkor i Gunnarsstrand. Mot väster Pallboberget, som skiljer stranden från den långa sandstranden på södra sidan Tulludden. På norra sidan av Tulludden finns numera en naturstig ut till fastlandets sydvästligaste spets.
7. Rödgranit på Uddskatan, Tulluddens södra spets. Här ute ligger en fågelstation, och flyttfågelsträcket är otroligt fint – plus att man faktiskt är ”ute på sjön” på Uddskatan.

Källor

Nurmi, V. & Silvast, P. 2007: Morgonlandet – helmi Itämeressä.- Tammisaaren Kirjapaino, 112s.

Hangö Stad, tekniska och miljöverket, markanvändningsavdelningen 2008: Hangon Kansallinen Kaupunkipuisto – Hangö Nationalstadspark. Ekenäs Tryckeri 61+61s.

Bergman, G. 1968: Vår Fågelskärgård.- Söderströms, 157s.

Sundström, K-E 1927: Ökologisch-geographische studien uber die vogelfauna des gegend von Ekenäs.- Acta Zoologica Fennica 3, 1-170.

Fabricius. E. 1942: Ekologiska undersökningar över måsfåglar, vadare och simfåglar i skärgårdsområdet NW om Hangö udd. – Pro-gradu avhandling, Helsingfors Universitet.

Kortelainen, K. 2009: Kulturarvsplatser i Hangö – fiskebodar i förändring. – Pro gradu, 84s. - Humanistiska fakulteten, Åbo Akademi,