Punakaartin riveissä

V. 1914 alkanut maailmansota oli jatkunut jo useitaten vuosien ajan ja sen synkät pilvet olivat uhkaavina varjostaneet myöskin meidän maatamme ja kansaaamme. Onneksemme saimme kuitenkin olla varsinaisten sotapahtaumien ulkopuolella siitähuolimatta, vaikka kuuluimmekin osana sodassa mukana olevaan suurvaltaan. Sodan seurausta oli, että Venäjällä puhkesi lopuksi suuri vallankumoustaistelu. Kansan keskuudessa vallanpitäjä vastaan kauan kytenyt viha ja katkeruus oli sodan luoman kurjuuden ja sunnattomien kärsimysten sytyttämänä leimahtanut valtavaksi kaikki esteet tieltään murtavaksi roihuksi.

Tieto Venäjän vallankumouksesta ja keisarin kukistumisesta otettiin Suomessa vastaan valtavin ilon- ja riununpurkauksin, se oli todella suuria toiveita luova ja herättävä ilosanoma. Poliittinen toiminta vilkastui räjähdyssäisesti, innostus hiljaisella maaseudullakin oli sanoin kuvammaton, viikasta alkaneen toiminnan päämäärät ja ihanteet olivat kauuitt ja kiehtovat. Uskottiin rotien ja ihmisturastusten lopulliseen päättymiseen. Uskottiin kaikkien särrettujen vapautukseen ja kaikkien kansojen ja ihmisten veljyden ja tasa-arvoisuuden toteutumiseen. Työväen poliittisten järjestöjen jäsenmäärät kasvoivat moninkertaisiksi ja niinpä minäkin liityin Luopioisten kirkonkylän työväenhuoltopolttosentamen järenksi kuväällä 1917, ollakseni sitä kautta pieneltä osaltani auttamassa uuden ja ihmisille paremmalle yhteiskunnalle luomistyössä.

Ei kulunut kuitenkaan pikääään aikaa kun karu todellisuus osoitti, ettei niitentä kauniituja ja ihanien unelmiens toteuttaminen olutkaan niin selvä ja yksinkertainen toimenpide, mihin aluski oli uskottu. Oli alkanut myöskin vihan kylvö ja kaikenlaiset juonittelut, eräs väestöryhmien välistä ristiriitaisuuden ja erimielisyyden syventyvät ja raja-ai- dat kohosivat ja tiivistyivät. Vihamielisyys toista osapuolta kohtaan sai yhän räikeämpiä esiintymisnäköja, sovittelevat ja rauhaarakentavat voimat työnnettiin taka-alalle ja
tämä johti lopuksi siihen tilanteeseen, jossa erimielisydet jouduttiin selvittämään väkivaltaisin voimakeinoin. Julman veljessodan syttyminen oli jo tapahtunut Tosiasia, sillä aseellisia yhteenottoja oli sattunut eri puolilla maata. Kummalla-kin puolen varustaututtiin kiinkestä. Työväki oli perustanut myöskin Lucpiolisin oman taistelujärjestönsä punakaartin, joka oli kokoontunut ja läpäsenyt liikekanalle.


Ilmoitin samana iltana työnantajalleni, että olin saanut käsken liittyä punakaartiin ja että lähden seuraavana päivänä. Työnantajani nähkuri Rantanen kuultuaan asian tuli vähän murhemielelle, mutta ei kuitenkaan kieltänyt minua lähtemästä. Hän kehotti emännöitsijää laittamaan minulle vähän e-västä mukaan ja antoi itse oman talvipaltoonsa, kun tiesi, ettei minulla sellaista ollut, samalla toivottaan pikaista takaisinpaluuta.

Seuraavana päivänä tämä kärsimysten ja tuskien taipaleeksi muodostunut matka sitten alkoi. Meitä oli useampi hevoskuormallinen miehiä, joukossa useita minun ikäisiänuorarapakasia, kun lähdimme matkaamaan kohti Tampereetta.

Tampereella meidät majoitettiin kauppaoppilaitokseen ja ruokailulla kävimme teatteritalossa. Seuraavana päivänä meidät marssitettiin teknilliselle oppilaitokselle, missä
meille jaettiin kiväärit, patruunavyöt ja pieni määrä ammuk-sia. Aset olivat puulaatikoihin pakattuina ja vahvan vaselii-nikerroksen peittäminä ja oli ne todennäköisesti aivan uusia ja tehtaan pakkauksissa.

Ensimmäisen kerran oli nyt kädessäni ihmisen tapp-pamista varten valmistettu tuliase, kylmät väret alkoivat puistattaa ruumiasta ja tässä tuli ensikerran mieleen ajatus, että kotiin olisi sittenkin pitänyt jäädä, mutta nyt se tuntui vähän liian myöhäiseltä. Ajattelin myösinkin, että tahallista ihmisen tappajaa ei minusta sittenkään koskaan tule, kuolen mieluimin itselle.


Kerran saan käsken lähtee vartiomieheksi ampumatar-vikkeita Vilppulan rintamalle kuljettavaan kuormastoon. Lienen suorittanut vartiotyöni tunnollisesti, kun minulle uskottiin
näinkin vastuunalainen tehtävä. Hevoskuormia oli neljä ja jo-
kaisessa kuormassa oli ajurin lisäksi vartiomies, kaikki olivat
minulle vieraita ja tuntemattomia. Matkamme kulki Näsiälven y-
li Kurun, jossa yöymme yöorton in (nyk. Paljonimi), karta-
noon, tarkoituksenamme oli jatkaa matkaa seuraavana aamuna. Yön
kuluessa oli tilanteessa kuitenkin tapahtunut sellaisia muutoks-
ia, että sainme purkaa ja luovuttaa kuormamme tämne ja kehoi-
tuksen palata takaisin Tampereelle. Paluumatkamme tapahtui toi-
sia teitä ja m.m. Ruoveden muroleessa meitä peloteltiin jähin-
putoamisvaralla, mutta ilman kommelluksia sainme matkamme kui-
tenkin päätökseni.

Valkoisten saartorengas Tampereen ympärillä alko
kuroutua umpeen ja osasto, johon kuuluin lähetettiin kiireesti
Lempälään, jonne vastapuolen joukot olivat puretumassa. Meidät
kuljetettiin rautateitse avovaunuissa, joissa olime ampumaval-
miina siltä varalta, että junan kimppuun olisi hyökätty. Pää-
simme ilman välikohtauksia Lempälän asemalle, mistä meidät suo-
raa päättä marssitettiin jonkin matkan päässä sijaitsevalle met-
sikkoiselle mäelle, tehtävänämme estää valkoisten pääsy sitä
kautta rautatiesamalle. Edessämme olleen aukean takana oli jo-
ku kartano, jonka kiviseen navettaan sanottiin valkoisten olevan
sijoittautuneena. Levittäytyimme pitkin mäkeä ja kukin etsi it-
selleen sopivaksi katsomansa suojaapaiken.

Punaisten panssarijunaa liikehti aseman seudulla ja
ampui tykeillään k.o. kivinavettaa ja saikin osumallaan navetan
katon syyttämään tuleen. Näimme kuinka tuleen syyttymisen sai
navetan ympärille liikettä aikaan.

Makasimme hangella ja yö kului, eikä mitään erikois-
sempaa meidän kohdallamme ollut vielä tapahtunut. Tunsin eri-
koista ja niin kummallista poltteta eri puolilla ihoani, mutta
erittäinkin selässäni. Polte yhä koveni ja kävi aivan sietämät-
tömäksi. Riisun vaatteeni ja kun vedin paidan päältäni ja kat-
soin sen sisäpuolta, oli näkemäni aivan tyrmistyttävä, se oli
niin ihmeellinen, että sitä ei voinnei toteksi uskoa, enkä vie-
läkään voi mitenkään käsittää kuinka sellainen on ollenkaan ma-
dollista. Paita aivan todella kiehui, kuin murrahaispesän huippu
kevätauringon lämpimässä paisteessa, mutta ei suinkaan murra-
haisista, vaan täistä, joitain olemassaclosta olin aikaisemmin


Kaveri kertoi, että valkoisten hyökkäys oli tuullut heille täydellisenä yllätyksenä ja, että pakoonlähkö oli alka-
nut melkeinpä välittömästi. Yhdet edellään juosseen luoppioislaisen miehen hän samoi katuneen, toisista hän ei tiennyt mitään. Minulta jää sinne Lempäälian metsikköön se Rantaselasta saamani talvipalto ja syöpäläisiä täynnä ollut alusvaatekerta. Vasta sodan päättyttyä ja vapauteen päästyäni sain m.m. Paukkosen Toivolta kuulla, että heitä muuttamia oli piloutunut mäellä olleeseen permnakuoppaan ja sieltä joutuneet valkoisten vangeiksi. Paukkosen oli teloituksesta pelastanut eräs valkoisen joukoissa taistellut Eräjärveltä kotoisin ollut tuttava. Paukkonen liitettiin valkoisten joukoon erilaisiin tehtäviin ja kulki heidän mukanaan sodan päättymiseen saakka.

Vaunumme tunkeutui vielä muuttamia punakaartilaisia lisää. Juna lähti liikkeelle, eikä meillä ollut mitään aavistustakaan mihin saakka se tulisi meitä kuljettamaan. Ensimmäinen taistelukosketuksemme oli johtanut meidät pakotielle. Sellaista päällystöä ei ollut, joka olisi voinut pitää joukot koolla ja järjestysessa, mutta ei ollut joukoillakaan minänlaatuista koulutusta tällaisiin tehtäviin.

Juna pysähtyi Toijalan asemalla. Käymme ulos turvasäillöstämme ja huomasimme, että useista muistakin vaunuista purkautui ulos punakaartilaisia, joukossa useita tuntemamme oman pitäjän miehiä ja samalta mäeltä karkuun lähteitä kuin mekin.


Seuraavana aamuna lähdimme Metsolan johtamana astelemaan kohti Hauhoa siitäkin huolimatta, että meitä oli kielletty tekemästä sitä temppua. Olimme matkaneet ehkäpä jonkun
kilometrin, kun joukko ratsumiehiä saavutti meidät. He antoivat tiukan kääkyn palata heti takaisin, sillä matkan jatkaminen tul- laan muussa tapauksessa keskeyttämään väkivalloin.


Tällä ensimmäisen kerran minäkin käytin Tampereelta saamaani kivääriä, mutta en kertaakaan ihmistä tähätän, sillä siinä minulta puuttui rohkeus, vaikka jokus näinkin vastapuolen miesten liikkehdintää ja kuulin huutoja, heidän yrittäessään lähestyä meitä välissämme olleen peltoaukean yli. Koetim vain kovalla paukuttelulla peloitella ja usein ammuin vain senkin vuoksi, että sain kuumemnessa kiväärinpiippussa lämmittää palelevia käsiäni.


Olin ollut kuumeessa ja sairaana muutamia päiviä, eikä ruoka ollut maittanut ja sen vuoksi olin pakamatkalle lähdettäessä melkoisen huonossa kunnossa. En pystynyt seuraamaan niitä muutamia tuttaviani, joita joukossamme vielä oli, jain täyssin vieraan pakolaisvirran mukaan, jossa matka jatkui lasuusta. Oli yöäika ja kaameata oli katsella tulipalojen loimotusta, joita näkyi niin paljon, varsinkin Sääksmäen suunnalta. Kyllä tuli mieli murheelliseksi kun...
ajatteli, kuinka tosiaan ihmiset saattavat tehdä tuollaista. Tuli siinä vielä kotikin mieleen ja ne vuoden takaiset kauniit unelmat ikuisesta rauhasta ja ihmisten veljeydestä.

Matka jatkui, mieli madaltui, askel lyheni ja lopulta jalka tuskin irtosi maasta laisinkaan. Jos istahtii väällä maantien penkareelle, oli uudelleen liikkeellelähtö tuskin takana. Lopulta kuitenkin pääsin Hämeenlinnaan, missä täysin uupuneena oikaisin kansakoulun lattialle päättäen, että matkaa en tästä enään jatka tapahtukoon sitten mitä tahansa.


Virottuaani laahustin eteenpäin ja lopuksi tämä traakillinen matka päättyi autautumiseen saksalaisille läheillä Lahtea.

Saksalaisten saattamana meidät kuljettettiin Hennalan kasarmille. Täällä jouduin pienen keittiönhuoneeseen, johon ah-
tutui niin paljon miehiä, ettei mitään mahdollisuutta pitkälle pääsyn ainaakaan sananaikaisesti toisten kanssa ollut. Onnistuin kiipeämään rakennuksen ullakolle, oikaisin täysin abaatissena sahanpurujen pääle ja sinne nukahdin.

Viikon päivät olivat kuluneet, kerran oli kuljetettu lyhyessä kuulustelussa, pääasiassa nimen ja kotipaikan merkitsemiseksi. Olin sen verran toipunut, että ruckakin olisi jo alkanut maistua, kun vaan sitä olisi saanut. Yhden kerran olin saanut saksalaiselta sotilaalta kahmalollisen ohranjyvää ja kylää ne olivat maistuneet hyviltä.


Pesun jälkeen en sitten enää päätä tyttään palaamaan sisälle, sillä kaikki oli komennettu ulos rivii. Täällä meille ilmoitettiin, että jokainen, joka ei pelkää pahoja tekoiasta ja uskaltaa sen vuoksi palata kotiinsa, astukoon rivistä ulos. En osaa sanoa jääkö ketään astumatta. Sitten sainme käsikyn lähteää liikkeelle, kukaan ei tiennyt minne, mutta jotkut uskoivat jo vapauden koittavan ja myöskin minä niitin mukana.

Tulimme rautatieasemalle, missä meidät suljettiin umpinaisiin mullivaunuihin. Jossain matkan varrella juna pysähtyi, en tiedä missä, mutta ehkäpä Riihimäellä. Vaunun yläosassa olevista pienistä luukoista näimme, että junan ympärillä häärsisi saksalaisia sotilaita kaupantekopuuhissa. He myivät leipää ja oli varmata, että kyllä kauppa kävi jos vain ostajilla tahaa löytyi. Myöskin taskukellet olivat hyvin haluttua tavaraa leivän vastikkeeksi. Kaupanteko ei kuitenkaan ollut suin-

Kun junan saapunut Hämeenlinnan asemalle, avattiin vaunujen ovet ja meidän kuljetettiin kuin karjalauma kappungin toisella puolella Myllymäen kasarmialueella sijainneelle keskitysleirille ja siihen päätyi meidän hyväuskoistenkin kotiinpäätovisteet.


Vankeja oli niin paljon, ettei kaikille riittänyt makuupaikkaa kasarmirakennuksen kaksikerroksisilla laverella, vaan osan oli oikastava käytävien lattioilla. Piha-alue oli korkeilla piikkilangasidoilla eristetty ja jokaisella ulospääsyportilla seiso aseistetut varat, toisten kiertäessä aitauksen ulkopuolella. Tämä oli nyt se "koti", jonka pääsyä meille oli Lahdesta lähettäessä puhuttu ja tämä oli myöskin monelle viimeinen koti täällä maan päällä.
Tilat alkoivat kuitenkin vahitellen väljentyä, vaikka täällä ei tarvinnutkaan kuunnella voittajan suorittaman harvattelausta, joka Lahdessa oli ollut jokapäiväistä kuultavaa ja sikäli kun sitä täällä tehtiin, tapahtui se kuulumattoman ulkopuolella. Taudit ja näkäkuolemat alkoivat niittää saalistaan. Ainainen jano oli tuskallista, sillä juomavettäkään ei saanut läheskään riittävästi, vaikkakin paremmassa kunnossa olevat miehet yrittivät voimensa mukaan kantaa jostakin ulkonäön sijainneesta kaiyosta. Tilanne paheni jatkuvasti päivä-päivältä, voimat heikkenivät niin, että ainoa ystävä työ, täiten tappaminenkin alkoi tuntua rasittavalta. Mielet käivät ärtyisiksi, abaatitten välinpitämättömyyssä sai vallan, ei pystynyt enään mitään ajattelemaan, vaan oli valmis kaikkeen. Tiendusteltiin vapaahkoisia Saksan kalikaivoksille, moni antoi myöntävän vastauksen ja m.m. minä ilmoittautuin lähtevien luette-loon. Tämä suunnitelma jää kuitenkin toteutumatta, enkä - kansainvälisten suurpoliittisten tapahtumien vuoksi. Myös kiulovaltojen Suomen oloihin kiinnittävä huomio lenee vaikuttanut asiaan, koska vankienkin elämällinen kohtelu alkoi saada huomautuksia muotoja ja varsinaiset tapaamiset alkoivat vähentyä.

mutta olin siitä kuitenkin kovin pahoillani. Lohduttelin itse-
äni sillä, että vaikka siinä tilanteessa kun olin, en pystynyt-
kään riittävään harkintaan, oli lausumani kuitenkin täysin to-
tuuden mukainen. En myöskään mielessäni hyväksynyt menettelyä
alaikäisten houkuttelemiseksi tällaiselle reissulle.

Kilpinen oli ollut hyvin aktiivinen Kansan Lehdän
kirjeenvaihtaja ja vankilasta vapautumisensa jälkeen hän kir-
joituksissaan selvitteli paikkakunnan tapahtumia tuolta kansa-
laisodan ajoiota ja jälkipaattuminista. Eräässä kirjoitukseissaan
hän luetteli henkilöt, jotka paikkakunnalla olivat toimineet
ilmiantajina ja tässä luettelossa oli myösmin minun nimeni.
Tarjosin Kansan Lehteen vastinetta, jossa puolustelin itsäni,
musta eivät suostuneet sitä julkaisemaan, kehoittaa vain kää-
tymään Kilpisen puoleen ja pyytämään häneltä häneltä itseltään
oikaisua kirjoitukseensa. Olin kuitenkin niin paljon järäväni-
nen, että en taipunut sitä tekemään.

Asumme Kilpisen kanssa vuosikymmeniä naapurina
ja hyvinä ystävänä. Työskentelimme monissa kunnallisissa, jär-
 jestöllisissä ja osuustoiminallisissa luottamuustoimissa
yn-
dessä ja aina hän oli valmis vanhempana, kokeneempana ja paljon
lukenenaa henkilönä auttamaan minua neuvollaan ja ohjeillaan.
Hänensi kertoaksensa ja pyynnöstään suostuin m.m. ottamaan
vastaan kunnallislapiautakunnan puheenjohtajan luottamuustoimen,
jonka toimen hoitamisessa seinänuhertirä paljon hyviä
ja
hänensi kertoaksensa suotoin myöskin kunnallislait niin moneen
kertaan, että osasin ne melkeinpä ulkoa. Vaikka työskentelyyn
me olikin näin luottamuustehdän ja läheistä, niin siitä huoli-
matta enne koskaan vaivanteet sanaakaan tuosta edelläkertomä-
tä tapahtuessa. Enkäpä olin niin, että kumpikin odotti toisen
aloitetta, ainakin minun kohdallani oli niin ja uskon saakin
olleen naapurinkin kohdalla, mutta kun kumpikaan ei asiaan puut-
tunut, annettiin sen hautaantua unohduksen yöön ja elettä
ystävinä niinkuin ei mitään olisi tapahtunut.

Kun olimme saaneet luvan kirjoitettaa, lähetin kotiin
kortin, jossa ilmoitin olinpaikastani. Tämä oli tullut koti-
väelle suurena yllätyksäenä, sillä heidän tietojensa mukaan ni-
nun pitä olla jo aikoja sitten kuollut.

Kotiseudulille oli annettu tietoja, että vankeja oli
mahdollisuus saada vapauteen hyväksyttävää takausta ja tiedos-saolevaa työpaikkaa vastaan. Vanhempani olivat tämän kuultuaan ryhtyneet toimenpiteisiin ja saaneet poliisikonstaapeli Kustaa Sirenin takaajakseen ja naahkuri Rantasen työnantajaksi ja toimittaneet näpä paperit paikallisen suojelluskunnan välttyksellä vankilaviranomaisille.

Vankinaoloa oli kestänyt puolitoista vuukautta. Oli kesäkuun 15 päivä, kun kuolin nimeäni huudettavan, huutaja ilmoitti, että ottakaa mukaanne kaikki mitä teillä on ja seurata minua. En silloin vielä varmuudella tiennyt minun joutumisen, mutta kun samalla tavoin oli jo erätä toisia täältä viety ja huhut kertoo, että he olivat päässeet kotiin, niin siinä toivossa minäkin lähdim huutajaa seuraamaani.

Erätä tutut pyysivät viemään terveisä kotiin, jos vapauteen pääsen. Penttisen Kalle heitti pomppatakin harteille ja pyysi minua viemään sen kotiinsa terveisten mukana. Joku löi lakiin päähän, kun huomasin minun olevan paljanpäin, lienee ollut joltakin vainajalta jäänyt laki.

Toimistossa, jonne minut ja erätä toisia oli tuotu, ilmoitettiin, että meidät päästetään nyt vialtaikaisesti vapauteen, mutta määrättynä päivänä meidän on tultava henkilökoh-taisesti valtiorikosoikeuteen vastaan vastaan meitä vastaan nostettavaan sytteeseen. Kun vielä olimme käyneet aivan muodollisessa lääkärintarkastuksessa, saimme laput kouraamme ja käskettiin menemään.

Vapautuimme samanaikaisesti myöskin Luopoisten kunnasta kotoisin olevan Väinö Rinkajärven kanssa. Hän oli vasta 16 vuotias pienikokoinen pojan naskali ja kun keskitysleirin portilla seisovalle vartiolle esitimme poistumislupamme, niin toinen vartioihistä alkoi jutella kaverilleen, että aivan turhaa on ollut noitakin täällä pitää ja vartioita, sillä tuolloiset pojan jollikat kun tuo pienempi, ei olisi tarvinnut muuta kuin houut kinttuin ja pliskaa perseelle ja sitten komen nus kotiin, mutta tuon isomman kokoiesti olisi pitänyt ammuta ilman muuta.

Tällaisten hyvästjättöpuheitten saattamina me Väinön kanssa kuin kaksi nahan peittämää luurankoa hoiperrellen ja laahustaen poistuimme täältä kaameiten muistojen keskityslei-
riltä ja tuntien syvää murhetta leirille edelleen jäseneiden kohtalotovereitemme puolesta.


Suunntasimme askeleemme ensimmäiseksi löytämämme ruokalaa pyytämään jotain ruuantähteitä. Emmekä turhaan pyytänneetkään. Meille oltiin kovin ystävällisiä ja ruokaa sain- me, mutta samalla meidät varotettiin syömästä liian paljon, sillä se saattaisi olla meille hyvin kohtalokasta. Poi lähtiessämme sainni vielä evästä taskuunmekin.


Saimme tietoemme, että Pälkäneelle kulkee laiva myöskin sunnuntasin, meille syntyi heti ajatus pyrkiiä si-


Tällaista yöpaikkakaa emme olisi osanneet uneksiaksiakkaan, parvekkeella oli pahnoja, joita saimme alleemme pehmeekeksi, seinässä oli pieni sukko, josta voimme katsella
ulkoilmaan. Tällä viettämämme yö oli meille kuin taivaan iloa.
Tämä rakastettava rouvasihminen toi meille vielä juotavaa ja pakettit, joissa oli voileipiä, kanannuunaa ja tupakka-askit, vaikka hänen piti jo tietää, ettemme me tupakoik, mutta ehkei hän muistanut sitä.

Myöhemmin sain tietää, että tämän ystävällisen rouvan - jota kiitollisin mielin useasti muistelin ja ajattelin, että kumpa vain olisi enemmän tällaisia ihmisiä - mies olikin korkea-arvoinen upseeri ja jos tämän olisimme ennakkoen tienneet, niin ei meillä olisi ollut rohkuttaa sitä ovea kolkuttaa. En tiedä oliko hänen miehenä tietoinen meidän tapauksestamme, mutta rouva kuitenkin oli kohoittanut meitä pysymään visuistä yöpaikassamme ja kielsi näyttäytymästä ulkona ja poistumaan seuraavana päivänä mahdollisimman huomaamattomasti. Ehkäpä tähän oli omat syynsä.

Poistuimme samalla yöpaikastamme rouvan antaman neuvon mukaisesti, emme menneet enää kiittelemämähän, jotta emme olisi aiheuttaneet hänelle ikäväksiä.

Yuäikana olimme pirstyneet aika tavalla, voileipiä meillä oli runsaasti ja sen vuoksi päätimmekin mennä jakamaan ne vankitovereillemme. Tässä suhteessa suunnitellemme eivät kuitenkaan onnistuneet. Menimme leiria ympäröivän piikkilangaa-aidan taakse heittääksemme eväämme aidan ylitse. Vartiossa sattui kuitenkin olemassaan häiynpuoleisia miehiä, he havaitsivat aikemmeme ja karjaisivat, että jos vaan yritätekkin heittää, niin samalla hetkellä olette itsekkän aidan toisella puolen. Meillä ei riittänyt rohkutta aikemmeme toteuttamiseksi, sillä tammik pelkäsimmä vartioiten toteuttavan uhkauksensa. Vartioissakin oli monen tyypisiä ihmisiä, sillä olimme nähneet tapauksia, jolloin vartia oli kääntänyt selkäänsä huomatessaan jonkun suunnittelevan ruokapaketin heittämistä aidan ylitse.

Hyvissä ajoin ennen laivan lähtöäikää menimme laivarantaan ja laivaan päästyämme otimme paikkamme alakerran salonkin lattialta, mihinkä paneutuimme pitkäksemme, takit päänalusain, sillä emme olisi mitenkään jaksaneet istua monituntista laivamatkaa ja pelkäsime, ettei kukaan meitä vieensä istumaan haluaisiakaan.

katselin/

Siinä lattialla maatessani ympärillämme penkeillä istuvien matkustajien jalkoja ja aina silloin tällöin näin
mitenkä meissä pesineet ja asustaneet täit olivat lähteneet liikehtimään jo tyhjiin kalutuulta laidunmailtaan ja vaelsivat nyt pitkin naapuriteen sääriä ylöspäin, kohti parempia ja lihavampia ruoka-alueita. En puhunut havainnoistani mitään, koetin olla vain hiljaa ja huomaamatta, jotta muuttoliike olisi saanut rauhassa jatkua.


Kun fasaatipuolesta oli saatu hinkatuksi isoimmat kurat, niin jo tytötkin kelpuuttivat meidät käräyilleen ja niin sitä sitten ajeltiin tuo 30 km pituinen taival kesäisenä sun-nuntai-iltana. Tytöt ajoivat Haltian kylän kautta, vaikka siel-tä olisin heille matkaa muutama kilometri enemmän. He halusi-vat viedä minut kotiverijälle saakka, kun näkivät ettei minusta olisi tuon kolmikilometrisen matkakaan kävelijäksi ollut.

Näin päättyi tämä minun osaltani n. 4 kk kestänyt matka, mutta kului vielä kuitenkin useita viikkoja ennen kuin toivuin niin paljon, että pystyin lähtämään työpaikkaani nah-kuri Rantaselle.


Veljessota oli päättynyt, mutta viha ja katkeruus eri kansanluokkien välillä ei suinkaan loppunut sodan pääty-misen mukana. Kummankin puolen kärsimykset olivat olleet liian
Korjaukset muistelumeni: "Punakaartin riveissä".

Muisteluni loppuosassa kerron kotiinpaluustani siten, että Rihkajärven sisarruken ajelivat hevoselläan Haltian kylän kautta ja siten toivat minut kotiportille asti. Noin ei kuitenkaan tapahtunut, vaikka siten olisimme ja ennakkoon matkalla sopineet tapahtumaan.

Kotiin oli mennyt viesti tulostamani ja isä oli sisar- reni kanssa lähtenyt veneellä vastaan. He odottelivat men- tä Haltiann tien risteyksessä ja loppumatka Soukkionlahden perukasta, jossa heidän veneensä oli, Haltian kylän rantaan tapahtui tutun järven ylitse soutuveneellä.

Kotirannassani oli sitten vielä odottamassa sellainen yllätyse, joka sotki ajattuamani täysin seksisii ja täs- tä varmaakin johtui tuo pieni muistivirheeni. Tuo kotiran- taaan saapumisen vastaanottotapautumiseen, kaiken matkalla koetun ja nähdyn jälkeen oli niin valtavasti koestusta poik- keuskeliatta, että en sitä millään toteksi saattanut uskoa, vaan pidin sitä vain unonäkönä. Vasta yht., monien vuosii- kyminen kuluttua, kun olen toisten siitä kertoilevan, on omakin muistinauhan tuoltakin osin vanitellen kirjastunut.

Rantaan oli omaisten lisäksi kokocontun muitakin kyläläisiä, jotka yhdistä laulaen ottivat vastaan jo aikaisemmin kuolleiksi tiedoitetun ja sittemmin vielä eloon palanneen poikapoloisen. Tykkäksi poika oli tästä mennyt, voin itkua yritellä, mutta niin oli matkalla kuivunut, että kuineihin ei enää kosteutta riittänyt.

Muistiini on palannut kuva lasaustaivin askelin Körnämön talon ohitse kodhen kotimökkien pyrkivästä ja lua- ranjoksia laihituneesta poikasesta.

Mainitsen vielä, että tämän laulutervehdyksen oli järjestänyt opettaja ja lasten hyvä ystävä, rouva Kulda Mäkelä.
suuret ja voittajan kostotoimenpiteet siksi julmat ja säällimättömät, että unohtaminen ja sovinnon aikaan saaminen olisi niin vain saavutettavissa. Hävinneiden puolella lisäksi katkeruutta voittajan perustamat aseelliset ja yhteiskunnan varoilallalla ylläpidetyt järjestöt, joita turvin voittajat vammoivat työväenluokan pysyvän ikuisesti maahanlyötyän ja ettei työväen järjestötoiminta tule nostamaan päättäin ainakaan sataan vuoteen.

Työväestön poliittinen toiminta alkoisi kaikesta huolimatta kuitenkin jo samana vuotena, mutta vasta kahden vuosikymmenen kuluttua alettiin myöskin voittajien puolella yleisemmin tajuta ja myöntää, että myöskin työväestö kuuluu samaan kansaan ja, että sen työtä ja voimaa tarvitaan tämän maan rakentamiseen ja puolustamiseen. Vasta kahden viesasta valtaa vastaan käyyn sodan jälkeen vastapuolen taholla – joskin silloinkin vielä vastenmielisesti – myönnettiin, että myöskin punaisten puolella taistelut ja kaatuneet olivat sittenkin samoja suomalaisia kuin hekin.

Vasta kolmen vuosikymmenen kuluttua tuli mahdollisesti pystyttää Luopioisten kirkkomaalle muistomerkki kansalaissodassa punaisten puolella hengensä menettäneiden Luopioisten kuntalaisten muistolle.

Muistomerkkitoimikunnan puheenjohtajana jouduin muistokerkin paljastusjuhlassa, joka pidettiin elokuun 21 päivänä 1949 pitämään patsaan paljastamis- ja luovutuspuheen ja kun konseptti tästä puheesta sattui olemaan vielä talteella, niin jäljennän sen tähän punakaartissaoloa koskevan kirjoitelman liitteeksi.
V:den 1918 kansalaissodassa punaisten puolella surmansaaneitä muistomerkin paljastustilaisuudessa 21.8.1949 pidetty puhe

"Hyvät läsnäolijat.

Olemme kokoontuneet tänne kunnioittaaksemme niiden veljien, jotka kolme vuosikymmentä sitten käydyn veljessodan tappiön käräineellä puolella, joko taistelussa kaatuuen, tai sitten muulla tavoin joutuivat uhraamaan hengensä, kalleimpansa, omaksumansa satteen, luckansaa oikeuksien ja kansanvallan puolesta.

Sankarin nimi ja asema on korkeimmalle arvostettu kaikkina aikoina ja kaikkien maiden kansan- ja kaunokirjallisuudessa. "Kaunis on juolla, kun joukkosi eessä urhona kaadut" - alkaenäkas tunnetuimmista sankarikoulemien ylistystymäistä. pillee/Sankarin asemassa jokin, jotakin niin ylitsevotavan suurta, johon ei yksinomaan ihminillisen voima kykene, ja joka jo yksinomaan kunnioituksen vuoksi tehtävä työtä kohtaan saa päät paljastumaan.

Mutta sankarin asema ei tule esille yksinomaan sotaisissa toimissa. Sankareita syntyy joka päivä kaikilla ihminillisen elämän eri aloilla, missä vain vaivannäkö ja ponnistus tiettyyn tarkoituksen nähden viedään itsään säästämättä kassahimisten puolesta loppun saakka. Suuri ajatus, - aate, ihmisyyys asetetaan oman minän yläpuolelle ja taistelu yleiven ihanteiden ja ihmisarvojen puolesta käydään siitä huolimatta, vaikka tuloksena voi olla kallein uhreus, hengen menetys. Ihminen, joka luonnostaan asettuu kapinamiehelle kaikkea sotaisuutta vastaan, asettaakin nämä jälkimäiset sankaruuden lajit sotaisten edelle, mutta onnettomuuden sattuessa se toisiaissä voi vain todeta, että sankaruuden saavuttaneet ovat olleet syyttömä siihen, minkä kautta he ovat sankareiksi tulleet.

Me emme voi loukata tai hävätä sankaruutta, ja jos yhteiskunta sen jossakin vaiheessa tekee, tulee sellainen menettely häpaisemaan itsensä.

Yli kolmekymmentä vuotta sitten törmäsi massamme
yhteen kakse yhteiskuntakäsittettä onnellisemman elämän ja ihmiservon saavuttamisesta. Maassamme käytin silloin valitetta- va ja katkera veljessota, joka rikkoili kansamme elinjuuria pa-
hemmin kuin mikään muu tapaus on koskaan tehnyt historiamme
aikana. vaikka voimmekin tuomita sodan, emme me kuitenkaan ole
oikeita tuomareita tuomitsemaan siinä leikissä hengensä menet-
täneitä, makasivatpa he minkä paaden tai nurmen alla tahansa.
Tässä taistelussa kävi, kuten sotaisissa seikkailuissa aina,
toinen puoli voitti ja toinen hävisi, mutta valitettavinta
kuitenkin oli, että veri virtasi vielä senkin jälkeen, kun
sotatoimet olivat jo päättynyt. Tämän veljessodan muistemerk-
kejä näemme melkein jokaisella hautausmaalla maassamme ja vie-
läpä muuallakin siuneamattomassa maassa, ja kuinka moni sen
sodan uhreista saakaan levätä niin, ettei heidän lepopaikkaan-
sa tiedetä. Ne ovat risteillä koristettuja muistemerkkejä,
merkkeinä siitä, että inhimillinen taistelu heidän kohdal-
taan on viety sankaruutta vaativiin mittoihin. Tämä näky tuo
mieleen räiskyvät sota-aseet ja hävityksen katkerat jäljet,
kaatuvien tuskalliset käräsymykset ja omaisten mitaamattoman
surun, mutta se tuo myöskin mieleen kaatuneen uljaan pelotto-
muuden ja itsellinnän hänen pakottautuessaan viimiseen saak-
ka täyttämään kohtalon hänelle määrämmän tehtävän, ja kaatu-
maan sen puolesta, jota hän pitää oikeana.

Tämän veljessodan jälkeen viimeisten kymmenen vuoden
kova kohtaoTelemuikset ovat olleet omiaan havahduttamaan
myöskin niitä, jotka eivät siihen saakka voineet pitää hävin-
neellä puolella kaatuneiden lepopaikkoja kunnioituksen arvoi-
sina ja vielä vähemmän sellaisina, joita yhteiskunnan tulisi
olla osaltaan kunnioittamassa. Yhä useammin olemme saaneet ny-
kyisin kuulla, miten silloin toisiinsa nähden katkeroituneet
osapuolet ovat valmiit vetämään verhon sen ajan tapausten yl-
le. Tämä on osaltaan vaikuttanut myös sen, että näin usein tun-
temattomina eri paikoissa rakasta isäänmatamme levännet pu-
naisten puolella kaikkensa uhranneet vainajat, joiden kunnio-
ioittaminen on ollut mahdollista vain omaistensa ja tovereiten-
ka sydämissä, voivat nyt saada myöskin julkisen kunnioituksen
osakseen, he voivat saada pysyväsen muistemerkin osoittamaan
heidän lepopaikkaansa. Nyt ovat maamme eri yhteiskuntapiirit
valmiit pyhittämään nuo leposijat ja antamaan julkisen tunnustuksen niille, jotka ovat kaikkensä antaneet.

Me tiedämme, etteivät nämä vainajat voi saada hyvitystä uhrauksestaan kunnoitimmempa heitä millä tavoin tahansa. He ovat jotatapauksessa poissa. Itsemme ja nykyään elävän sukupolven sekä historian kannalta on kuitenkin välttämätöntä, että me samalla, kun käydyn tilityksen jälkeen myönämme vakautumensa puolesta kaatumisen suuruuden ja sankaruuden, me teemme kaiken voitavamme sen arvo-oikeuden esiintuomiseksi ja siirtämiseksi seuraaviin sukupolvien tiedoksi. Tämä on meidän kunniovankamme näitä vainajia kohtaan, oikee, että se "Kuusien kuiskinta", mitä he ovat kummaltaan saaneet kuunnella tämän saakka, olisikin tuonut vastedeskin riittävän hyvityksen heille.


Näiden kaikkien vainajien muiston kunnoittamiseksi, kuntamme eri työväenjärjestöt ryhtyivät tilaisuuden tullen toimenpiteisiin pysyvän muistomerkin hankkimiseksi ja Luopiisten kannanvaltustolle ja seurakunnan kirkkovaltustolle pyydämme lausua parhaat kiitoksemme, jotka yksimielisesti tekemillään päätöksillä ovat myöntäneet varat tämän muistomerkin pystyt-
tämiseksi. Patsastoinnikunne ovat muodostaneet eri työväenjärjestöjen, sekä seurakunnan ja kunnon valitsemat edustajat.

Tämän kohta paljastettavan muistomerkin on suunnitellut taitellija Backalen ja työn suorittanut Oy Näsin kiviveistämö Tampereella, se kuvaan äitiä ja poikaa, joiden kodista on rajuilma vienyt harjan, he ovat menettäneet, Aiti rakkaan puolisonsa ja poika isänä, mutta isä on Hännä lainneen poikien pojalleen perintöä vankan uskon paremasta huomisesta, ja niin poika voiton tahtoa ilmentävänä lähtee reippaasti äitinsä tukemana kantamaan korkealla sitä valon soihuta, jonka toiset olettavat jo äksi sammuneen. Patsaan suunnitellujalle ja työn suorittajille pyydämme lausua kiitoksemme onnistuneesta työstä.

Hyvät läsnäolijat,

Nyt kun on toteutunut tuon, noina katterina aikoäna niin paljon lauletun laulun eräässä säkeessä ollut ennuste: "Vielä kerran on koittava aika, jolloin sorto on häipyvä pois, vielä veljensäourkeilla kukat, kerran kauniimmin kukkanen voi". Nyt kun kukat voivat vaapasta kukkia näidenkin veljiemme ja omaistemme haudoilla, nyt kun hekin saavat sen tunnustuksen ja kunnioituksen, mikä heille kuulua ja sivistyskansa olemme täytäneet velvollisuutemme tältä osalta, niin olkoon tämä muistomerkki myöskin sovinon symboolina, muistuttakoon se meitä siitä, että meillä riittäisi yhteisymmärrystä ja toistemme oikeusi ja ihanteiden ymmärtämystä niin paljon, että voisimme kaikessa sovussa jakaa tämän maan ja sen uhkan ja sisukkaaksi mainostutun kansan työllään luomat hyödykkeet kaikkien kansanluokkien tasapuolisesti käytettäväksi.

Olemme nyt kokoontuneet tänne yhdessä suorittamaan tilintekoa siitä, mikä olisi pitänyt suorittaa jo aikoja sitten. Olemme tulleet paljastamaan näiden valnajien kunniaaksi pystytetyn muistomerkin. Minä toivon, että kun vastaisuudessa kuljemme tämän patsaan ohi, teemme sen suurella juhlamieellä ja hetkeksi pysähdyvem miettimään, mitä tämän patsaan alla makavat ja muut sodan unrit ovat vakaumuksensa ja koko yhteiskunnan hyväksän tehneet.

Pyydän poistamaan patsasta peittävän verhon.
(Seurasi soittokunnan esittämä hymni.)
Seiso siinä muistomerkki vuosikymmenestä vuosikym-
meneen, vuosisadasta vuosisataan osoituksena ihmisyden yle-
vän ajatuksen puolesta hengensä uhraamista miehistä ja tie-
doksi jälkeentuleville, että tietävät pyhittää teidän lepopaik-
kanne.

O mistan teille vainajat Heikki Välisalmen kirjoit-
tamat sanat:

"Ei turhan kautta, nyt enää syytellä toisiaan, 
kun kaikissa peikko nousut on jo pimennoistaan, 
ja kukin on heikko ja tuomariinks kunnoton. 
Tie kärssinnän tunnoton liian ol’ankara kestäää. 
Sitä voitu ei estä, mi tuli ja taittoi tarmomme. 
Nyt annamme armomme levätä saiken ja kauhean yli. 
Lohdun aukoon ja unhon syli.

Hän joskin joskus erehtyy, 
ken oikeutta puoltaa, 
pois hältä pyhittäen syy 
ja mäteekannnon huoltaa 
hänelle omantunnon ään, 
mi neuvoo väärää väistämään.

Patsastoomikunnan puolesta jätän tämän muistomer-
kin nyt Luopiosten seurakunnan huollettavaksi."