**Kilman-släkten från Åhl-kilen**

**En släkt med många tunga positioner i Finland**

Den här berättelsen handlar ett utvandraröde från Ål-Kilen, om en yngling som bröt upp och som skapade sig en ny framtid på andra sidan Östersjön och blev stamfar för en stor, i högsta grad levande och i det nya hemlandet mycket välkänd släkt. Själv slutade han sina dagar relativt obemärkt i Arboga.

Några av er kanske kommer ihåg historien från ett föredrag jag höll på ett årsmöte med Olaus Laurentii-sällskapet 2013 och en artikel jag skrev i anslutning till det. Men det var länge sedan och repetition är som bekant all kunskaps moder så nu kommer det en gång till i en något förkortad variant.

**Hur hamnade jag i det här då?**

Det jag ska berätta om tog för min del sin början en solig men blåsig vårdag 2004 över frukostgröten på Olstorps Bed & Breakfast på södra Öland. Hustrun var som vanligt på något slags konferens, den här gången i Borgholm, och jag tänkte mig konferera med vårfåglarna kring Långe Jan på Ölands södra udde.

Vi var tre gäster på Olstorp denna frukost. Jag fyllde på min gröttallrik och frågade om jag fick slå mig ned hos de båda andra, ett par, kanske 10 år äldre än jag.

"Nåjo, int’ mötte det något hinder int’. Sku' snarare kännas trivsamt att få sällskap!" Så kom svaret på klingande Mumin-mål, den där ljuvliga finlandssvenskan som ger åtminstone mig en massa positiva vibrationer och får mig att tänka på Birgitta Ulfsson, Lasse Pöysti, Tove Jansson och Mark Levengood.

Det visade sig snart att mina bordsgrannar var ett syskonpar som varit på återbesök i de trakter där de hade bott som så kallade krigsbarn några år under 2:a världskriget.

Mannen var den mest talföre i sammanhanget. Han hette Matti Khova och presenterade sig som journalist. När jag senare kollade upp hans meritlista på Google fick jag klart för mig att han varit något av en finsk motsvarighet till våra dåtida journalistiska tungviktare: Lars Orup och Åke Ortmark om ni minns dessa herrar. Dessutom var han författare och filmare som bland annat jobbat mycket åt YLE, den finska motsvarigheten till SVT.

Medan solen steg över Ölands allvar satt vi där och försökte över frukostgröten att hitta gemensamma nämnare, som det så ofta blir när nyfikna personer möts. Mina fåtaliga anknytningar till Finland gav inte mycket att prata om. Men hur var det nu - kände han till något om Dalarna? Hade han varit där nån gång?? De allra flesta brukar ju på något konstigt vis ha en relation till Dalarna, snart sagt oavsett varifrån i världen man kommer.

”Nåjo, visst had' han varit i Dalarna vid ett tillfälle. Int' kund' han nu minnas riktigt var det var och int' heller riktigt när det var. Han hade följt med sin gode vän Kari Kairamo på en utflykt för Kari ville se var någon av hans förfäder en gång i tiden bott och verkat. Han ville ha sällskap av någon som kanske sku' kunna skriva något om saken.”

Man hade flugit i direktionsplanet till Dalarna någonstans, fortsatt några mil i en hyrd bil. Vandrat, tittat och fotograferat bland en massa röda hus med vita knutar i en by som han inte kunde komma ihåg namnet på. Det här var nån gång på 1980-talets början eller mitt. Så hade man vänt hemåt igen och varit åter i Helsingfors innan kvällen. ”Men för all del. Han kund’ ju språka med Jussi Kairamo, Karis son, om det fanns nå’ papper kvar från resan.”

Jag skämdes över min okunnighet men bet huvudet av skammen och frågade lite försynt:

Den där Kari Kairamo - vem var han? Jag fick en sådan där snabb blick från Matti, en blick fylld av förundran: kan det finnas någon som inte känner till Kari Kairamo?

Jag misstänker att det kanske finns fler än jag som inte gör det så därför ska jag reda ut den saken först som sist så att ni slipper sitta och grunna på det medan ni läser vidare.

Kari Kairamo föddes 1932 i Helsingfors. Han blev diplomingenjör och bergsråd (vilket är gräsligt fint i Finland). Han var en nyskapande industrialist och företagsledare under 1900-talets andra halva. Han var den som gjorde om den gamla, trötta NOKIA-koncernen från tillverkare av pappersmassa, gummistövlar och kablar till ett världsledande företag inom elektronik i den snabbt växande IT-branschen.

Han var ordförande och/eller styrelseledamot i flera tunga företag och organisationer i finskt näringsliv, en outtröttligt och rastlöst jobbande näringslivsikon som kanske kan jämföras med PG Gyllenhammar, Curt Nicolin och andra svenska näringslivstungviktare från samma tid. Till slut blev det dock för mycket och för stort för honom. Han tog sitt liv 1988.

Den som vill veta mer om honom och hans gärning kan med fördel låna och läsa boken "Nokia, vägen till framgång" skriven av Martti Häikiö. Den kom ut i början av 1990-talet när alla kurvor ännu syntes peka spikrakt och oändligt uppåt. Sedan dess har det blåst några stormar och den värsta glansen kring Nokia har flagnat av men ännu seglar företaget vidare.

Nå, tillbaka till mitt morgonprat med Matti Khova! Vi åt upp vår gröt och drack vårt kaffe, växlade visitkort och gav oss iväg åt olika håll på det öländska allvaret och sågs inte mer.

Men min nyfikenhet var väckt. Väl hemma igen kontaktade jag honom via e-post och blev sammankopplad med Jussi Kairamo, sonen till Kari Kairamo, som efter en tid försåg mig med en del material kring släktens historia. Det var forskningsansatser som gjorts vid olika tider, med skilda syften och av olika personer. Vilka det var som forskat gick nu inte längre att finna ut. Inte heller fanns källorna särskilt tydligt angivna.

Det stod dock helt klart att jag hade att göra med en mycket stor och känd finlandssvensk släkt, tungt ”belastad” med lärare, präster biskopar, professorer, riksdagsmän, författare, konstnärer, bankirer och företagsledare. Och det stod klart att en viktig rot till familjeträdet kom från Ål-Kilen och den roten hade också givit släkten dess namn: Kihlman.

**Kihlman från Åhl-Kilen**Med det material jag fick från Finland som bas och med hjälp av kyrkböcker och databaser och John Långbergs soldatforskning har jag verifierat och kompletterat historien i båda riktningar och åt sidorna.

Det visade sig också i det material jag fick att den resa som Kari Kairamo och Matti Kohva gjorde till Åhl-Kilen på 1980-talet ingalunda var den första resan av Kihlmans-ättlingar till fädernebygden. Och, skulle det visa sig, inte heller den sista.

Karis farfar, Aulis Oswald Kairamo, född 1858, var på besök någon gång i mitten av 1920-talet. Efter honom finns några korta noteringar på ett papper som hittades i hans kvarlåtenskap. Jag ska bara citera ett par avsnitt ur detta:

*"Byn (=Ål Kilen) består av omkring 30 gårdar, de flesta små (4-5 kor, 1-2 hästar) några litet förnämligare. Vid framkomsten var byn öde, ej en människa, ej en hund, katt eller höna. Dörrarna olåsta. Jag tittar in i ett par rum. I andra änden av byn ser jag den första människan, en gumma som ligger på knä och krafsar potatisar ur åkern. Tar fotografier. Senare visar sig en yngre. Med vardera språkar jag. Vid infallande skymning anländer folket på cykel från fälten.*

*Återvänder till turisthotellet för middag. Hotellet byggt av bönderna under krigstiden då på ort fanns pengar som gräs. Kostade 3.5 milj Mark - nu bjudes 75.000. Stor festvåning. Snyggt och enkelt och borgerlig kost. Aftonen hos kyrkoherrn A Wallby. En bildad man, intresserad för Finland. Jag lämnar personalia över Kihlmanska släkter, vilka han lovade föra vidare till byamännen."*

Man kan ju undra vart dessa dokument har tagit vägen? Kan de ligga och skräpa i någon av de gårdar där det bodde byamän som var aktiva på 1920-talet? Finns de i något byarkiv? Eller ligger de kvar hos kyrkan? Eller tog den för Finland intresserade kyrkoherden Anders Vallby med sig dokumenten när han lämnade Åhl? Kanske känner någon av er som läser detta till något och kan berätta?

Ytterligare ett Kihlman-besök i Åhl-Kilen ägde rum 1936 då bankkamrer Lennart Kihlman var på besök för att se sina fäders marker. Om detta besök skriver Pell Fredrik ett par sidor i sin bok "Åhl-Kilen förr och nu", skriven 1952 och nyutgiven som nummer 11 i Åhls hembygdsförenings serie Bidrag till Åhls sockens historia, 2002.

Lennart Kihlman hade förstånd att skaffa sig en ciceron. Han tog hjälp av Johan Jakobs som visade runt och informerade om byn. Kihlman tackade för all hjälp i ett brev till Jakobs. Jag ska citera slutraderna i brevet, som alltså finns återgivet i Pell Fredriks bok:

*"Jag är glad att ha fått se Kilen, min resas egentliga mål och har jag i dag avsänt till Eder ett prov på vävnadskonsten i det nutida Finland, en linnebordduk som jag hoppas skall minna om den Kihlman från Sveriges gamla broderland vars vagga stått i Eder vänliga by. Slutligen hoppas jag att Kilens välodlade by må gå framåt i välstånd och Gudi behaglig utveckling samt att hjärtats godhet må förbliva ett kännemärke på de människor som där leva, verka och dö. Då skall Sveriges rike, om ofärd hotar, en gång som förut hava sitt säkraste stöd i Dalarnes befolkning."*

Lite mer som kuriosa kan jag nämna att sommaren 2006, när jag ännu jobbade på Släktforskarnas hus i Leksand, kom ett ungt par in till oss helt spontant en dag. De körde en mullrande Porsche och var på något slags snabbsemester i Sverige. De hade bott i Tällberg över natten. Där hade de råkat få se en broschyr från Släktforskarnas Hus och bestämt sig för att stanna till.

Jodå, när vi hälsade på varandra så möttes jag åter av klingande mumin-språk och en stillsam undran: "Ja sku' ha nån anfader härifrån trakten som flytta’ till Vasa för ett par hundra år sedan. Int' sku' det väl vara möjligt att hitta nån uppgift om honom eller få veta varifrån han kom?"

Jag hade ju hört mannens efternamn när vi hälsade och förstod vad som skulle komma. Gissa om han blev lång i ansiktet som en fiollåda eller rent av ett cello-fodral när jag berättade för honom att han nästan hade hittat hem!

Han fick höra historien och fick med sig en del material i handen och en vägbeskrivning till Kilen och paret mullrade iväg i sin Porsche mot söder. Förhoppningsvis kom han fram och kunde likt sina släktingar före honom ta en sväng runt byn och känna suset från historiens vingslag.

Kanske är det någon av er från Kilen som minns en Porsche som kryssade runt husknutarna sommaren 2006. Han som körde den hette Henrik Kihlman, silversmed och designer med butik på fina gatan i Helsingfors.

**Det började uppe i Kvarnberg…**

Nu har ni fått nog med bakgrund och runt-omkring-prat. Nu är det dags att berätta lite mer konkret om innehållet i den här släkthistorien. Min svärmor, Wattbergs Dagny, brukade ibland säga att "nu bär det ur" när det blev alldeles för mycket namn och årtal som virvlade runt i luften. Risken är uppenbar att det kan bli så även här och nu.

Jag vet ju att de flesta av de namn och årtal som ni snart ska få del av kommer att vara som bortblåsta innan ni har hunnit till slutet. Därför har jag försökt göra det så enkelt som möjligt och inte hemfalla till att räkna upp vartenda syskon, syskonbarn och halvsyskon och kusinbarn längs vägen. Jag försöker hålla mig till en huvudfåra åtminstone för en tid framöver.

Den äldsta kända anfadern för släkten är **Matts från Kvarnberg** i Ål. Han levde på 1600-talets mitt. Med tre söner födda under 1650-talet kan han rimligen ha varit född på 1620-talet och kanske levt till 1670-80.

Jag har inte hittat några fakta runt honom, utöver de tre sönerna. De första husförhörs-längderna i Åhl börjar 1712. Då finns han inte längre kvar i Kvarnberg. Troligen hade han då hunnit flytta upp till takterrassen eller ner i pannrummet beroende på hur han levt sitt liv.

Efter honom finns åtminstone tre söner Hans, Johan och Anders Mattsson, alla tre födda under 1650-talet.

**Anders, född 1659 (eller 1658)** i Kvarnberg, hittar sin hustru i Kilen och gifter sig 1684 med Anna Olofsdotter. Där finns han i den första omgången av husförhörslängderna bosatt på det prästen då kallar Kilen nr 9 och där dör han 1741. Hans hustru avled redan 1726.

Denne Anders Mattsson, som flyttade till Kilen från Kvarnberg och hans hustru Anna Olofsdotter fick åtminstone 5 barn, Anders, Olof, Mats, Anna och Johan. Det är Matts Andersson som är den intressanta för den här framställningen men det kan noteras att Anders Andersson föds 1684 i Kilen och dör 1743 i Tunsta med namnet Stor Anders Andersson och att Olof Andersson som blir soldat med namnet Lillfogel, f 1687 och död i Tönningen i april 1913.

**Matts Andersson föds 1689** i Kilen är en jag följer. Han gifte sig 1719 med Anna Andersdotter i Kilen. Hon var född 1694 och synes ha dött 1755 då spåren efter henne upphör i husförhörslängden. Hon var troligen dotter till soldaten Anders Andersson Skata. Hon var vid tiden för sin död lam i vänster sida enligt dödboken. Matts tog livet av sig genom hängning 1742. Inget anges om bakgrunden till detta drastiska steg.

Matts Andersson och hustrun Anna får 6 barn: Anna, Anders, Erik, Olof, Sara och Kerstin. Erik och Sara dör unga, Kerstin, troligen född 1738 dör 1801 och verkar ha varit ogift och ingått i brodern Olofs hushåll. Tre av deras barn uppnår vuxen ålder: Anna, Anders och Olof.

Anna Matsdotter, född 1720 gifter sig med Olof Olsson i Gräv.

Olof Mattsson, född 1730, blir kvar i Kilen. Han kallas sockneman och dör i Kilen 1801. Han var gift 1755 med Anna Jansdotter, född 1718, död 1773. Det var hennes andra gifte. Hon var änka efter Erik Olsson i Kilen. Olof är delvis inblandad i den fortsatta historien och därför nämner jag honom och hans familj lite extra.

**Anders Mattsson, född 1723 i Kilen** är den som leder historien vidare. Han insattes 1747 som soldat för rote 67 i Gagnefs kompani, med soldatnamnet Drucken. Det fanns en rad soldater med namnet Drucken före honom, så det var knappast han som med sitt leverne gav soldatroten dess namn. Inte heller var det hans förtjänst att roten vid mönstringen år 1792 på begäran av den dåvarande soldaten bytte sitt soldatnamn till Nykter.

Vid mönstringen i Stora Tuna 1757, 10 år efter att Anders Mattsson rekryterats, noterades att han varit huvudsvag men nu säger sig vara bra och kvarstår i tjänsten. Han flyttas till tjänstgöring i Pommern. Vid mönstringen där 1759 står det att han är död i Stralsund 9 juni 1758. (Uppgifterna från John Långbergs databas.)

*Det här var under den så kallade "frihetstiden" och början på dess sista, stora krigsäventyr. Syftet lär ha varit att återta det tidigare svenska Pommern. Sverige var dock uselt rustat för krig, både ekonomiskt och militärt. I september 1757 steg dalasoldaterna iland i Stralsund. Gagnefs kompani utkämpade sin första strid vid staden Anklam. Soldaterna var utrustade med endast 3 skott per man men fick låna 900 skott av Västgöta-Dals regemente. Soldaternas hälsotillstånd försämrades och under 1758 dog många soldater av sjukdomar och till dem hörde sannolikt Anders Mattsson Drucken. (Uppgifter från Armborstet, Dalregementets kamratförenings årsbok, delen om Gagnefs kompani.)*

Anders Mattsson Drucken hade gift sig 1749 med Kerstin Halvardsdotter från Gråda i Gagnef, dotter till Halvard Mattson och hustrun Kerstin Mattsdotter i Gråda. I vigselboken för Gagnef 1749 tituleras hon av prästen "lägersq" det vill säga "lägerskvinnan" vilket är prästens sätt att markera att brudparet ägnat sig åt allt för nära umgänge redan före äktenskapet. Tillsammans får de tre barn: Anders, Anna och Kerstin.

**Äldsta sonen Anders Andersson föds 10 juli 1749**, knappa fyra månader efter det att föräldrarna gift sig. Nästa barn, dottern Anna, föds 1751. Varken hon eller brodern Anders finns med i någon födelsebok eftersom det saknas en sådan för perioden. Uppgifterna kommer från husförhörslängderna. Tredje barnet, dottern Kerstin, föds 1753. Hon finns med i den födelsebok som börjar med just detta år.

Anders Andersson finns tillsammans med föräldrarna i den husförhörslängd som sträcker sig från 1730 till 1750. De bor då på samma gård som Anders farmor.

Det här är en besvärlig tid för släktforskning i Åhls kyrkböcker. Husförhörslängderna har en lucka mellan 1750 och 1755. Den därpå följande längden, 1755-61 är av usel kvalitet. Inte nog med att den är fuktskadad och därigenom svårläst, den är också mycket snålt förd när det gäller innehållet. Det här var den period då den beryktade häxprocessen i Ål rullade på - från 1757 till de sista domsluten runt 1763. Den hade ju dessutom sitt ”epicentrum” i Kilen. Jag tänker ibland att det kanske var så rörigt och oroligt för prästerskapet att med skötseln av kyrkböckerna fick det bli som det ville.

Födelseböckerna har en lucka 1713 till 1753 och i den luckan faller man förr eller senare ner och kommer oftast inte längre när man släktforskar i Åhl. Ungefär lika eländigt är det i dödboken. Från 1690-talet är det ett skutt fram till 1767.

I den eländiga och skadade husförhörslängden för 1755-61 finns föräldrarna, Anders Mattsson Drucken och hans hustru Kerstin Halvardsdotter, på vad som av prästen kallas Kilen18. På samma uppslag finns Anders bror Olof med familj.

I nästa längd som börjar med 1762 finns inte soldat Drucken med av förklarliga skäl. Han dog ju redan 1758. Men även hans änka saknas liksom dottern Kerstin och sonen Anders.

Kvar finns dottern Anna som bor med sin farbror Olof och hans familj i Kilen. Vart de övriga tagit vägen är en gåta som jag ännu inte hittat något svar på. Jag har sökt dem i Gagnefs längder i tron att Kerstin kanske flyttat hem till byn Gagnefs Gråda som hon kom ifrån, men nix! Jag har sökt henne och barnen hos släktingar både i Ål och i Gagnef, men icke!

Det skulle ligga nära till hands att tro att alla de tre saknade har dött under den aktuella perioden utan att det noterats i husförhörslängden. Och dödböcker saknas alltså för just den tiden. Så enkelt visar sig dock inte vara fallet. Åtminstone inte när det gäller sonen Anders. Han dyker upp på ett något överraskande ställe sexton år senare, i högsta grad levande, något jag strax ska återkomma till. Men hans mor och syster har jag inte lyckats få reda på.

Jag har börjat i Kvarnberg och vandrat framåt i tiden. De forskare i Finland som tecknade Kihlmans-släktens historia för ett biografiskt uppslagsverk i början av 1900-talet utgick från den tiden och vandrade bakåt i forskningen.

På så sätt tog man sig tillbaka till Anders Andersson Kihlman, född 10/7 1749, son till soldaten Anders Mattsson Drucken från Kilens by i Åhls socken i Dalarna.

Där möts våra forskningar. Det finns alltså, oavsett från vilket håll man letar, ett besvärande glapp på 16 år. Det är dock ställt utom allt rimligt tvivel, som det brukar stå i domstolsprotokollen, att den tidigt faderlöse soldatsonen Anders Andersson från Åhl-Kilen är identisk med den Anders Kihlman som omkring 1782 etablerar sig som nålmakarmästare i Wasa i Finland.

Jag som följt släkten framåt fann sista noteringen om Anders tid i Åhl i den husförhörslängd som slutar 1750. Han var då ett år gammal. Nästa gång han blir synlig i en husförhörslängd är han 17 år och finns som lärling hos nålmakarmästare Hindrik Lundén i Strängnäs stadsförsamling.

Inget står nämnt om när, hur eller varför han kom dit. När man väl hittat honom där går det sedan hyfsat väl att följa honom på vägen mot Mästarbrev och till etableringen som företagare i Vasa i Finland. Kan någon förklara hur det kommer sig att en fattig, faderlös pojke från Åhl-Kilen hamnar i nålmakarlära i Strängnäs. Är det ett tidigt bevis på ”Det företagsamma Insjön”?

Mästaren Lundén i Strängnäs dog 1770. En ny mästare trädde till. Det var en av gesällerna hos Lundén. Han hette Christian Brahm och var son till en nålmakarmästare i Mariestad. Ett par år senare, 1772, flyttade familjen Brahm till Mariestad där Christian tog över som nålmakarmästare efter sin far som avlidit. Med honom flyttade Anders Andersson Kihlman och fortsatte där sin utbildning, nu som gesäll.

Där finns också en annan gesäll. Han kom från Åbo i Finland. Det är väl inte helt otroligt att det var genom honom som Anders Kihlman fick inspirationen att som färdig mästare välja att etablera sig i Vasa. Finland var ju fortfarande en del av Sverige vid den tiden och inte märkvärdigare att ta sig dit än att ta sig till någon annan del av riket.

Någon exakt uppgift om utflyttningen finns inte i Mariestads längder men 1782 finns sista noteringen om nattvardsgång. Anders Kihlman var då 33 år. Tre år senare gifte han sig i Vasa med Margaretha Byring, dotter till tobaksspinnaremästaren Pehr Byring och hans hustru Magdalena Åström. Han blev gårdsägare i Vasa stad och de fick åtminstone tre barn innan hustrun dog 1805.

År 1810, fem år efter hustruns död, flyttade Anders Kihlman tillbaka till Sverige och bosatte sig i Arboga. Uppgifter från den Kihlmanska släkten säger att Anders Kihlman inte kunde anpassa sig till att Finland inte längre var svenskt. Det misslyckade kriget mot Ryssland förvandlade som bekant Finland till ett ryskt protektorat. Det var därför han flyttade tillbaka till Sverige och då valde att flytta till Arboga.

Med sig hade han makarnas yngsta dotter, Anna Charlotta, som då var 11 år. Min gissning är att han försökte etablera sig som nålmakare i Arboga men att hälsan svek honom. Hans tid i Arboga blev inte lång, i alla fall inte ovan jord. Under jord stannade han för evigt. Han dog redan 1811 av lungsot i en ålder av 62 år och 3½ månad och blev begravd i Arboga.

Dottern blev kvar några år i Arboga innan hon flyttade åter till Vasa 1816 och gifte sig där.

Kvar i Arboga på stadsförsamlingens kyrkogård finns en minnessten som fördes dit 1936 från Finland med texten:

*"På Arboga gamla kyrkogård jordades den 27/10 1811 Nålmakaren Anders Kihlman, född 10/7 1749 i Kihls by, Åhls socken i Dalarne, död 21/10 1811 i Arboga. Han överflyttade i början av 1780-talet till Wasa stad och blev stamfader för släkten Kihlman i Finland".*

Om detta skriver Pell Fredrik ett par sidor i sin tidigare nämnda bok.

Anders Kihlman och Margareta Byring hade alltså tre barn. Äldst var sonen
**Anders Gustaf Kihlman** född 1788 i Vasa. Han kostades på och fick utbildning i teologi och blev präst och kyrkoherr i Kronoby. (Jo, det var den titel man använde sig av i det svensktalande Finland.) Han gifte sig 1819 med Sofia Sinius, av en väletablerad finlandssvensk prästsläkt.

Anders Kihlmans dotter Greta Sofia gifte sig med guldsmeden Anders Gestrin.

Den tredje dottern, tidigare nämnda Anna Charlotta, föddes 1799. Hon följde alltså med fadern till Arboga men återvände efter dennes död till Vasa och gifte sig där 1824 med Jonas Grönwall.

Från Anders Gustaf Kihlman och Sofia Sinius härstammar sonen **Alfred Oswald Kihlman**, född 1825 i Vasa, död 1904 i Helsingfors. Han var också teolog men även rektor, affärsman och ledamot av Finlands riksdag. Gift två gånger: först med Angelica Fabritius och i ett andra gifte med Hilda Forssell. I det andra äktenskapet föddes fyra söner: Alfred Oswald, Lorenzo, Henrik och Lennart.

Alfred Oswalds barn blev alla män med makt och myndighet i det ryska generalprotektoratet Finland. Lorenzo blev jurist och diplomat och förvaltningsråd i högsta förvaltningsdomstolen i Helsingfors, Henrik blev bankdirektör vid Nordiska föreningsbanken i Helsingfors och Lennart bankprokurist. Det var han som sommaren 1936 var på besök Kilen. Alla dessa föddes Kihlman och behöll sitt efternamn.

Den äldste av bröderna, **Alfred Oswald,** född 1858 i Jakobstad, död 1938 i Hattula var professor i botanik och senator i Finlands riksdag. Han gifte sig 1897 med Anna Brusila, född 1871, död 1942.

Enligt uppgifter från Kihlman-släkten var Alfred Oswald en ivrig "fennoman", något av en ”extremist”. Han arbetade aktivt för att bryta med den gamla svenska traditionen. Hans barn fick finska namn: Lyyli (f 1899), Antero, (f1900), Aune, (f 1903) och Aulis Oswald (f 1905). Svenskan, som tidigare varit familjens språk, lades bort. Nu var det finska som gällde! Han antog 1906 släktnamnet Kairamo i stället för Kihlman.

Den vi följer vidare är **Aulis Kairamo** född 1905 i Helsingfors. Han blev diplomingenjör och bergsråd. Gifte sig 1930 med Aino Sorenza Kulvik

Samma titlar som Aulis hade även hans son, **Kari Kairamo,** som föddes 31/12 1932 och som till dessa titlar även kunde lägga titeln VD för NOKIA. Kari Kairamo dog för egen hand 1988. Han var gift med Arja Sohlberg. Och därmed är jag tillbaka ungefär där jag började. Jag ska bara tillägga att Kari Kairamo hade syskonen Erkki, Aino, Lauri och Arto.

Denna finska gren, som härstammar från Kilen, breder ut sig ordentligt på bredden i varje generation, antingen man heter Kairamo eller fortsätter heta Kihlman. Dessutom finns nu ytterligare 2-3 generationer efter Kari Kairamos generation.

**Kihlman-släkt i Åhl**

Innan jag slutar ska jag bara dra ett par linjer fram till modern tid från den enda av Anders Andersson Kihlmans systrar som jag ha kunnat återfinna i kyrkboksmaterialet. Det var **Anna**, född 1751, som blev kvar i Kilen i Åhl.

Anna var sju år när fadern dog. Hon växte upp hos sin farbror Olof Mattsson och hans familj på det som av prästen i Husförhörslängden kallas Kilen 5.

Anna gifter sig 1779 med soldaten Anders Larsson Junkare, född 1745 i Sätra. De finns på samma uppslag i husförhörslängderna som farbrodern Olof, hans hustru och deras barn.

Om Anna står det redan tidigt i längderna att hon är ofärdig och oduglig till arbete. Hon dör 1821, ett år efter sin make, avskedade soldaten Anders Larsson Junkare. Om soldaten Junkare skriver John Långberg i sin soldatdatabas att han vid sin död varit soldat i över 20 år, att han bevistat finska kriget 1788 och deltagit i flera arbetskommenderingar och uppfört sig väl och fick avsked för svag hörsel. Makarna hade ett barn, dottern Karin, född 1780.

**Karin** gifter sig 1797 med Ols Anders Ersson, född 1769 i Kilen. I Pell Fredriks bok har jag läst mig till att Ols Anders kom från gården där Björs snickeri senare kom att ligga. Ols Anders tar av någon okänd anledning livet av sig 1819. Deras yngsta dotter är då blott 2 år gammal.

Hustrun/änkan, som kom att kallas Junkar Karin efter faderns gårdsnamn, finns kvar i Kilen genom åren. I de senare längderna noteras Karin som blind. Karin och Ols Anders hann få 6 barn innan maken tog sig av daga. Tre av dessa dör barnlösa, två i vuxen ålder och ett som barn. Kvar blir tre som för släkten vidare: Anders, f 1809, Anna, f 1812 och Karin, f 1817.

**Anders**, **född 1809**, gifte sig 1834 med Finn Jan Christofferssons dotter Anna från Holen och flyttade dit. Vigselboken säger Holen nr 25 men i husförhörslängden finns de på Holen 34 där Anders skrivs som mågen Ols Anders Andersson och noteras som husbonde. På samma gård fanns också svärföräldrarna, Finn Jan och hans hustru.
Hela sällskapet flyttade 1840 till Sätra nr 42, en gammal Christoffers-gård som blev en Finn-gård fast Anders kom dit med gårdsnamnet Ols trots att han var son till Junkar Karin. Hängde ni med där?

Där blev de kvar några år framöver. Anders dog 1857, 47 år gammal. Hans hustru överlevde honom med 45 år och dog först 1902, 90 år gammal.

Ols Anders och Finn Anna blev föräldrar till åtta barn varav två tog namnet Sätterström, två kallade sig Hedström och en Ljungberg. Två flyttade långt, ända till USA, två flyttade till Aspeboda.

Ett av Ols Anders och Finn Annas barn, **sonen Per**, född 1850 har jag följt en bit på vägen. Han var en av dem som tog efternamnet Hedström. Hanblev kvar på gården i Sätra till 1877. Han hade gift sig 1872 med Brita Olsdotter Hedman född 1848 och fått två barn: Anders Johan Hedström f 1872 och Anna Johanna Hedström f 1875.

Familjen flyttade till Höganäs 1877 där Per blev kolgruvearbetare i Höganäs och Wram. Hustrun och barnen flyttade hem till Åhl när Per drog till Sydamerika 1889. Han återvände därifrån till Wram och dog där 1897 med hustru och barn kvar i Åhl där Brita avled 1911 i Sätra.

**Sonen Anders Johan Hedström**, f 1872, gifter sig till Brenäs och den länsmansgård som ligger längst ut på udden. Hans hustru Augusta var dotter till Ols Olof Andersson och hans hustru Länsmans Anna Andersdotter. Anders och Augusta levde båda fram till 1950-talets mitt och torde vara kända för ett flertal gamla Åhl-bor.

Anders Johan och Augusta fick åtminstone tre barn: Anna Margareta f 1904 som blev lärare och flyttade till Ramsjö i Gävleborgs län, Hanna Augusta f 1907, bosatt i Insjön när hon dog som ogift 1978 och **Johan Olof Åke Hedström** f 1919. Han var några år i början av 1940-talet volontär inom det militära och skriven i Luleå men återvände till Åhl och Brenäs. Han gifte sig med Alma och bodde kvar i Insjön när han avlider 2002. Åke och Alma hade två barn och gården på Brenäs är så vitt jag vet ännu i familjens ägo.

**Dottern Anna Johanna** f 1875 gifte sig 1896 med Johan Sundberg i Sätra, f 1872 och får med honom sonen **David, f 1897**. David gifte sig med Karin Norling, f 1901 och fick dottern **Majt, f 1921** som i sin tur gifte sig med Evert Hall från Klockarberg i Siljansnäs som kom som måg till Sätra. Deras son **Anders Hall** äger fortfarande gården.

Ett stort kliv tillbaka till det tredje av Junkar Karins barn, dottern **Karin, (född 1817).**Hon gifte sig med Öhmans Per Persson, född 1818 i Holen, son till soldaten Per Persson Öman. Han flyttade till Kilen, tog över gården och blev en av de större bönderna i byn. Pell Fredrik ägnar många sidor i sin bok åt Karin och Per och deras arvingar som i första ledet var sönerna Per, f 1843 och Anders, f 1846.

Han skriver att **Per** i ungdomlig äventyrslusta rymde hemifrån för att så småningom bli bofast i Färila i Hälsingland. Han dog på ålderdomshemmet i Färila 1934

**Öhmans Anders**, f 1846 blev kvar i Kilen, gifte sig med Klockar Anna Ersdotter från Nedre Heden, fortsatte att utveckla gården och var en allmänt betrodd man med flera förtroendeuppdrag.

De fick sex barn: Lina, Maria, Johanna, Petter, Tilda och Emma, födda mellan 1871och 1884. Jag ska inte kollra bort er ytterligare genom att försöka följa alla dessa framåt i tiden - det sköter Pell Fredrik så bra om nu någon vill fördjupa sig.

Jag kan se att det av barnaskaran blir både Hellströmmar i Kilen och Bergkvistar i Rexbo och Anderssons i Solarvet som alla kan räkna släktskap med den stora Kihlmanssläkten i Finland.

**Avslutningsvis**

Vad jag ville visa med den här berättelsen är att det från Åhl på 1700-talets andra halva, ringlade iväg en släkttråd som landade i Finland och där gav upphov till en mycket stor och välkänd släkt med förgreningar ut över världen, en släkt som har lånat sitt namn, Kihlman, från byn Ål-Kilen.

Från samma släkt har trådar slingrat vidare i Åhl och även därifrån ut i vida världen. De har i dag namn som Hedström, Hellström, Bergkvist, Zetterström, Hall och en hel del annat.

Dagens ättlingar på ”hemmaplan” torde vara släkt på nivån åtta- eller niomänningar med de som härstammar från den gren som drog till Finland. Hur mycket släkt man då är kan diskuteras.

Som vanligt kan man också konstatera att om man tar en valfri bonde på 1600-talet och följer ättlingarna efter honom och hans hustru fram till nutid så finns det några tiotusentals människor på sista raden, människor spridda över världen. Bland dessa torde det rymmas allt från seriemördare till olympiska guldmedaljörer, från analfabeter till Nobelpristagare.

Rekommenderad läsning: Bidrag till Åhls sockens historia, del 11, Åhl-Kilen förr och nu, skriven av Pell Fredrik Andersson. Kan köpas genom Hembygdsföreningen.