Arvoisat muistojuhlavieraat

Tammisaaren vankileiri muodostui kesällä 1918 Suomen modernin historian suurimmaksi katastrofiksi. Muutaman kesäkuukauden aikana leirissä kuoli yli 3 000 parhaassa iässään olevaa suomalaista miestä.

Tästä tragediasta on pitkään vaiettu, varsinkin paikallisesti täällä Tammisaaressa, missä punainen hauta pitkään oli jonkinlainen tabu. Tavallinen tammisaarelainen, jolla ei ollut minkäänlaista liitymäkohtaa poliittiseen vasemmistoon, vältti astumasta tälle joukkohauta-alueelle, ”alueelle-jota-ei-ole”.

Miksi tästä paikasta tuli Suomen historian kauhupaikka?

Voimme todeta että kaikkein suurin erehdys oli päätös pitää kaikki punaisen kapinan osanottajat tutkintavankeudessa siihen saaakka, kunnes viranomaiset olivat ehtineet selvittää mihin joka ikinen mies tai nainen mahdollisesti oli syyllistynyt sodan aikana. Siitä seurasi, että kesällä yli 2,5% Suomen väestösta oli vangittuna. Ja kun naisvankeja oli ehkä vajaat 5 000 niin emme valehtele jos väitämme, että Suomen itsenäisen historian ensimmäisenä kesänä joka kahdeskymmenesviides suomalainen mies koki vankileirielämän kurjuuden.

Kohtalon ironiaa on että toukokuun 25. päivänä Mustion ruukin patruuna Hjalmar Linder kirjoitti Hufvudstadsbladetiin kirjoituksen jossa hän totesi: *”Mitä maassa tapahtuu on kauheata... Punaisen hulluuden tilalle on totisesti tullut valkoinen terrori. ... Vankileireillä vankeja kuolee kuin kärpäsiä. Pietarsaaren vankileirillä on toukoukuun kolmen ensimmäisen viikon aikana kuollut 21 vankia epidemoihin ja 26 nälkään. Viaporissa vankien kurjuus on suunnaton. .... Yksinkertainen maalainen, hänkin joka uhkista ja houkutuksista huolimatta on ollut valkoinen koko kapinan ajan, sanoo: tämä synnyttää vihan, joka ei sammu sukupolvienkaan kuluessa. ”*

Kirjoitus merkitsi Linderille käytännössa sosiaalista itsemurhaa Suomessa. Hän joutui lähtemään maasta ja myi kaiken omaisuutensa täällä. Mutta, huomioikaa: Linderin kirjoitus julkaistiin ennen kuin varsinaiset vangit olivat edes tulleet Tammisaareen. Ensimmäinen kunnon vankijuna saapui 29.5. Junassa oli 2 000 punavankia Haminasta. Samalla junalla saapui leirin johtaja Kaarlo Leistenkin.

Johtajat saapuivat siis samanaikaisesti kun vangit, mikä voi selittää sitä kaaosmaista tilannetta jota vallitsi leirin alkuaikoina. Viikko tämän jälkeen piikkilanka-aidan sisäpuolella oli yli 7 000 vankia. Kolme viikoa myöhemmin, juhannuksen aikaan, oli leirillä virallisten laskujen mukaan 8 597 vankia. Leirillä oli ollut vajaat 650 naisvankiakin, mutta heidät oli viety Santahaminaan jo 20.6. Kukaan nainen ei menehtynyt leirillä.

Tammisaaren leirin vangit olivat kolmea eri tyyppiä. Oli paikallisia punaisia jotka olivat jääneet kiinni saksalaisten tulon jälkeen tai sellaisia, jotka oli lähetetty tultuaan pidätetyksi kotipaikkakunnalla toukokuussa. He olivat suhtkoht hyvässä ruumiillisessa kunnossa. Sitten oli sotavankeja; punaisia jotka joutuivat sotavangeiksi Kymin laaksossa tai Karjalassa viimeisten taistelujen aikana.
Mutta Tammisaaren kohtaloksi muodostui Pohjaanmaalta tulleet vangit. He olivat useimmiten työväenjärjestöjen aktivisteja, ammattijärjestöjen johtajia, punaisten lehtien toimittaija ja muita vasemmiston aktiivisia jäseniä. Heidät oli otettu talteen jo sodan alkuvaiheessa valkoisessa Suomessa, ja he olivat viettäneet koko helmi- maalis- huhti- ja toukokuun ahtaissa tilapäisissä leireissä kouluilla ja muissa vastaavissa taloissa Pohjanmaalla. Kokkolasta tulleet vangit olivat toisintokuumeisia, ja vaikka piirilääkäri kielsi sairaitten vankien lähettämisen Tammisaareen, paikallinen kommendantti ei piitanut siitä vaan lähetti suljetuissa härkävaunuissa 800 vankia Kokkolasta Tammisaareen. Tämä tauti levisi kaikkien kokkolalaisten keskuuteen ja myös muihin vankeihin, ja se muodostui lerin todelliseksi riesaksi. Kaikella todennäköisyydellä nimenomaan toisintokuume on suurin syy siihen, että Tammisaaren leirin kuolinluvut ovat toista luokkaa kuin muiden leirien.

Tuhoisin ja konkreettisesti vaikein tie Tammisaareen oli niillä vajaalla viidelläsadalla vangilla Raahesta jotka saapuivat tänne kesäkuun kolmantena päivänä. Heistä jo 4 tai 5 kuoli junamatkan aikana, ja nämä vangit alkoivat menehtyä Tammisaaressa heti saavuttuaan tänne.

Tilanne ahtaassa leirissä oli kesäkuussa aivan käsittämättömän kurja. Yöpymistilaa ei tahtonut löytyä, vaikka kaikki rakennukset aidan sisällä oli otettu käyttöön. Kaikki käymälät menivät heti tukkoon, ja haju oli kesähelteessä sanoin kuvaamaton. Vesikin loppui, vesitorni ei kyennyt tyydyttämään edes vankien juomaveden tarvetta, joten jatkuva jano on jäänyt monen vangin muistiin - puhumattakaan hygienisistä olosuhteista. Mitään saunaa ei ollut käytössa kesän aikana, ei ollut mitään peseytymismahdollisuuksia ja vankeja ei alussa päästetty edes rannalle peseytymään, vaikka Helsingistä oli annettu ohjeet, että vangeille on avattava käytävä veteen. Todennäköinen syy siihen oli vartijoiden puute; alussa oli vain muutaman kymmenen vartijaa ja parisataa asevelvollista poikaa, joihin leirinjohto ei luottanut. Vangit käyttivät samoja ryysyisiä pesemättömiä vaatteita koko kevään ja kesän ajan. Sairaudet alkoivat nopeasti levitä heikkokuntoisten vankien keskuudessa, ja ruokakin oli melkein lopussa.

Juhannuksen tienoilla loppui leipäkin Tammisaaressa. Kävi ilmi että armeijan intendentuurissa tilaus oli unohdettu toimittaa, joten vangit joutuivat olemaan 3 päivää ilman leipää. Saman tien ruis loppui koko maassa, ja tilalle saatiin kauraa, jota ei vuonna 1918 pidetty ihmisravintona. Kauraa jauhettiin akanoineen niin sanotuksi piikkimurikaksi, jota syötettiin sekä vangeille että vartijoillekin elintarvikepuutteessa olevassa Suomessa koko loppukesän ajan.
Kuolleisuus vain yltyi päivä päivältä kesä- ja heinäkuussa. Heinäkuun aikana kuoli keskimäärin yli kolmekymmentä vankia joka päivä. Pahin päivä oli 20.7. Silloin menehtyi 65 vankia yhden ainoan päivän aikana. Mitään ei ollut tehtävissä, vaikka ruokahuolto saatiin vähän paremmaksi ja omaisten lähettämät ruokapaketit sallittiin heinäkuussa. Läntinen pitkä kasarmi muutettiin sairaalaksi heinäkuun keskivaiheilla. Siinä oli 700 vuodepaikkaa ja vaikka lääkärit ja sairaanhoitajattaret yrittivät parhaansa, ei mitään ollut tehtävissä. Vangit vain kuolivat. Elokuussa yli puolet kaikista Suomessa menehtyneistä punavangista kuoli täällä.

Leirioloista on kirjoitettu varsin paljon. Täällä apteekkarina toiminut Pekka Railo kirjoitti jo 50-luvun lopussa seikkaperäisen kirjan, jota kuitenkaan ei julkaistu silloin. Käsikirjoitus on siitä lähtien ollut tutkijoiden käytössa työväen arkistossa, mutta kirjana se julkaistiin vasta 7 vuotta sitten. Siitä käy myös ilmi eräs seikka, joka useimmiten on unohdettu tutkimuksissa ja kirjoituksissa. Leirillä vallitsi pitkälti viidakon laki, kun taisteltiin hengistä. Varsinkin henkisesti vahvemmilla vangeilla oli paremmat edellytykset selvitä hengissä kuin henkisesti lyödyillä. Vangit jotka saivat työtä saivat isommat ruokaannokset ja heillä oli usein mahdollisuus hankkia lisäravintoa, joskus kaupittelemalla tai muuten vaan muitten kustannuksilla. Ne vangit, joiden maailmankuva oli tuhottu, tai joiden psyyke ei kestänyt, luovuttivat ja tuhoutuivat. He vaihtoivat leipäpalansa tupakkaan eivätkä jaksaneet piitata mistään. Pekka Railo ilmaisee asian menehtyneen kansanedustajan Julius Nurmisen kohdalla:
*”Ja jos minulta kysyttäisiin, miksi Nurminen siellä kuoli, en voisi vieläkään vastata muuta kuin: Hän oli liian hiljainen, vaatimaton ja masentunut kyetäkseen pitämään puoliaan siinä olemassaolon taistelussa, mitä Tammisaaressa käytiin.”*

Tammisaaren leirihistoria kätkee tuhansia traagisia ihmiskohtaloita. Otan tässä esiin vain yhden esimerkin, yhden paikallisen nuoren pojan kohtalon, joka on jäänyt minulle erityisesti mieleen.
15-vuotias Hugo Sundberg Bromarvista oli liittynyt paikalliseen punakaartiin huhtikuun ensimmäisenä päivänä, kun kylän punaiset olivat ilmestyneet hänen mesätyöpaikalleen ja houkutelleet hänet mukaansa hyvällä palkalla, 15 markkaa per päivä. Kahden päivän ajan hän oleskeli Bromarvin punakaartin päämajassa, keitti kahvia, kuljeskeli vahtimiehenä Bromarvin kirkonkylässä ja oli kerran mukana kun etsittiin aseita eräässä kartanossa.

Huhtikuun kolmantena tuli punaisia jäitä pitkin Hangosta. Saksalaiset olivat nousseet maihin. Punaiset pakenivat, niin tekivät myös paikalliset punaiset johtajat. Mutta Hugo lähti kotiin äitinsä luo. Seuraavana päivänä saapui joukko saksalaisia ja suomalaisia valkoisia, jotka ottivat muutaman miehen vangiksi, niiden joukossa Hugo. Vangit lähetettiin Tammisaareen, ja ilmeisesti Hugo joutui jo silloin huhtikuussa tänne Dragsvikiin. Hugo oli kuitenkin niin nuori, että hänet lähettiin kotiin muutaman viikon jälkeen. Mutta sitten tuli se onneton päätös: kaikki punakaartissa olleet oli pidettävä säilytyksessä kunnes oli selvitetty mihin he mahdollisesti olivat syylistyneet.

Hugo pidätettiin taas ja lähettiin kesäkuun alussa takaisin Dragsvikiin. Kesäkuukausina Hugon paperit ilmeisesti olivat hukassa, koska Bromarvin kirkkoherra kirjoittaa heinäkuun lopussa leirijohtajalle ja pyytää että Hugo ilmeisesti syyttömänä olisi päästettävä vapaaksi. Sen jälkeen tosiaan Hugoa kuulusteltiin ensimmäistä kertaa ja kuulustelija totesi että Hugo oli vatsairaana, ei tosin tarttuvasti. Mutta vapaaksi hän ei kuitenkaan päässyt.
Lokakuun kolmantena päivänä Hugo kuoli, vielä silloin Tammisaaren vankileirissä. Silloin hän oli jo ehtinyt täyttää 16 vuotta.

Arvoisat muistojuhlavieraat.

Kävin muutama viikko sitten Srebrenicassa, missä serbit tappoivat yli 8500 bosnialaista muslimimiestä entisen Jugoslavian sisällissodan aikana vuonna 1995. Potocarin hautausmaa on mitä karmein ja vaikuttavin näky tuhansine valkoisine hautapylväineen.
Tammisaaren joukkohaudalla on äärimmäisen vaikeaa konkretisoida kuolonuhrien määrä. Ehkä meille olisi helpompaa hahmottaa Tammisaaren leirin kohtalokkuutta, jos harjulle pystytettäisiin esimerkiksi reilut 3 000 valkoista puuristiä. Siitä tulisi valtava ristimeri, joka ulottuisi pitkälle nykyiselle varusmiesten parkkipaikalle. Silloin myös valtatieltä käsin vosi panna merkille tämän Suomen historian kannalta erityisen merkittävän paikan, maamme suurimman joukkohaudan.

Ärade seminariedeltagare

Fånglägret i Dragsvik utvecklades sommaren 1918 till den största humanitära katastrofen i Finlands moderna historia. Under några sommarmånader avled här mer än 3000 finländska män i sin bästa ålder. Den här tragedin har länge varit nedtystad, speciellt här i Ekenäs där den röda graven länge var en plats vars existens man på det lokala planet långt ignorerat.

Varför blev Dragsvik en skräckplats i Finlands historia? Vi kan konstatera att det största misstaget som gjordes var beslutet att internera alla de som deltagit på den röda sidan i inbördeskriget i rannsakningsläger, medan man redde ut vad de eventuellt gjort sig skyldiga till under kriget. Det här ledde till att omkring 2,5% av Finlands befolkning var fängslad. De kvinnliga fångarna var runt 5 000, vilket innebär att mer än var tjugofemte finländsk man tillbringade den första sommaren i det självständiga Finland i ett fångläger.
En ödets ironi var att brukspatronen Hjalmar Linder den 25 maj skrev en insändare i Hufvudstadsbladet, där han skrev att det som pågick i landet var förfärligt, och att fångarna dog som flugor i fånglägren, och att detta missförhållande måste åtgärdas.
Insändaren innebar i praktiken ett socialt självmord av Linder, som därefter sålde allt han ägde i Finland och lämnade landet. Men observera: Linder skrev sin insändare innan fångarna anlände hit till Dragsvik. Det första egentliga fångtåget anlände hit den 29 maj; 2000 fångar från Fredrikshamn. Med samma tåg följde den nyutnämnda lägerchefen Kaarlo Leisten.

Fånglägrets chefer anlände alltså med samma tåg som fångarna, vilket delvis kan förklara den kaotiska situationen i början av lägrets historia. En vecka senare fanns redan mer än 7 000 personer innanför taggtråden; tre veckor senare var de enligt officiella uppgifter 8 597. I lägret fanns också runt 650 kvinnliga fångar, men de fördes till Sandhamn redan den 20 juni. Ingen kvinna avled i Dragsvik.

Fångarna från Österbotten blev Dragsviks speciellt ödesdigra problem. De var vanligen arbetarrörelsens aktivister, vilka ofta suttit fängslade i olika tillfälliga läger redan i fyra månaders tid innan de kom till Dragsvik. Fångarna från Gamlakarleby var drabbade av recurrensfeber, en sjukdom som sedan kom att spridas till snart sagt alla fångar i Dragsvik och blev den kanske största orsaken till att just Dragsvik blev fånglägret med den största dödligheten. I sämsta skick var de omkring 500 fångarna från Brahestad, som anlände hit i början av juni. Av dem var 4 eller 5 döda redan vid ankomsten. Det är bland dem som de första dödsfallen inträffade.

Läget i Dragsvik var fruktansvärt i juni i det överfyllda lägret. Alla tänkbara utrymmen var tagna i bruk som logementen. Klosetterna stockade genast och det dröjde länge innan man fick ordnat med avträden. Stanken var bedövande i sommarhettan. Vattnet tog slut, vattentornet kunde inte ens tillgodose fångarnas behov av dricksvatten. Ingen bastu fanns, och fångarna tilläts i juni inte ens att gå ner till stranden för att tvätta sig. Sannolikt berodde detta på bristen på vaktmanskap. Fångarna gick vanligen klädda i samma otvättade kläder som de haft på sig när de greps under våren. Bland de försvagade fångarna började sjukdomar spridas, och också maten tog slut. Vid midsommartiden tvingades fångarna vara 3 dagar utan bröd, eftersom man slarvat bort beställningen i Helsingfors. Samtidigt tog rågen slut i hela landet, men räddningen blev havre, som maldes med sådor och allt till den beryktade ”piikkimurikkan”, som både fångar och vaktmanskap fick hålla tillgodo med i livsmedelsbristens Finland sommaren 1918.
Dödligheten tilltog dag för dag under juni och juli. Under juli avled i medeltal drygt 30 fångar dagligen. Värsta dagen var den 20 juli, då 65 personer avled på en enda dag. I augusti stod Dragsvik för mer än hälften av alla dödsfall bland röda fångar i Finland.

Om lägerförhållandena har skrivits en hel del. Fången Pekka Railo, som tjänstgjorde som ett slags apotekare här, skrev redan på 1950-talet en bok, som dock inte publicerades förrän för 7 år sedan. Hans manuskript som bevarats på Arbetararkivet har utgjort värdefull källa för många forskare. Ur det framgår en sak, som ofta förbisetts i studier av fånglägren. I lägret rådde djungelns lag, med hård kamp för tillvaron, där de fångar som var psykiskt starkare klarade sig medan de svagare gick under. Fångar som tog emot jobb fick större matransoner och hade också ofta möjlighet att på olika sätt skaffa sig tilläggsnäring. De fångar som var psykiskt knäckta hade gett upp och gick under. De bytte sin brödbit mot en tobak och brydde sig inte längre om någonting.’

Dragsviklägret innehåller otaliga mänskliga tragedier. Jag ska ge ett exempel, en lokal svenskspråkig 15-årig pojke vid namn Hugo Sundberg. Han hade lockats med i Bromarf röda garde den 1 april. Två dagar senare landsteg tyskarna, de röda ledarna flydde och Hugo gick hem. Följande drag greps han av en grupp tyskar och vita som kom till socknen, och fördes till Ekenäs. Nåra veckor senare sändes den unga pojken hem. Men sedan kom ordern att alla som deltagit i det röda upproret skulle häktas. I början av juni sändes Hugo åter till Dragsvik. Där glömdes han tydligen bort, eftersom kyrkoherden i Bromarf i juli skrev till Dragsvik och anhöll om att pojken som oskyldig skulle friges. Då förhördes han, konstaterades vara magsjuk men släpptes inte fri. I oktober avled Hugo Sundberg. Då hade han hunnit fylla 16 år.

Bästa seminariedelagare,
För några veckor sedan besökte jag Srebrenica i Bosnien, där 8 500 år 1995 mördade bosniska muslimer ligger i en berörande gravgård med tusentals vita gravstenar. Här vid massgraven i Dragsvik är det svårt att konkretisera det enorma antalet döda. Kanske skulle det vara lättare för oss att inse vidden av katastrofen om man på åsen skulle uppföra 3 000 vita gravkors? Det skulle i så fall bilda ett enormt hav av kors, som skulle sträcka sig långt in på beväringarnas parkeringsplats och utgöra ett synligt landmärke över Finlands största massgrav också från stamvägen.