Min hembygd

Månsas:

Jag har hela min barndom bott inom fem kilometers radie från punkten där Helsingfors fått sin början. Början av min barndom har jag bott i Grindbacka, Pukkila vägen och sedan flyttat därifrån till den plats var jag nu bor i Månsas, på Lottgränden.

Vi flyttade till Månsas julen före jag började på första klassen. Jag har bott i Månsas 5-6 år därför kan jag ge min åsikt om området.

Månsas är ett trevligt ställe, det är ett vackert område.

På vintern så kan man se den vita samt glittrande snön som lagt sig tätt på marken men man kan också se de små barnen när de sitter i en pulka, dragna av deras pappor. På kvällarna lyser gatlamporna i den mystiskt mörka och vackra natten.

När våren dyker upp kommer fåglarna tillbaka och när man lyssnar kan man börja höra fåglarna kvittra. Våren är också vacker när snön börjar smälta och sedan bildar små vattenfall nerför stenar.

I början av sommaren så ser man få människor för de har gått till sina stugor men senare på sommaren så börjar man se och höra mera skratt av glada barn som har vattenkrig eller gungar.

På hösten så börjar man se de upplysta fönstren på mornar och på kvällar, man ser mindre personer som ute leker och man ser de glada barnen som leker i vattenpölar.

Månsas har några parker och restauranger, men också några butiker och kiosker.

Jag är glad att jag bor i Månsas för att många vänner bor också nära mig, Månsas känns också trygg.

På fjärde klassen, sommaren 2020 så blev jag glatt överraskad av ett stipendium ur Hjalmar Blomqvists fond. Men Hjalmar Blomqvist var inte en vanlig rektor i mitt liv, även fast jag inte levt samtidigt så har rektor Hjalmar Blomqvist spelat en stor roll i mitt liv.

Hjalmar Blomqvist var inte bara Rektor för min mormor och hennes syskon han var också rektor för min morfars och min mormors mamma och pappa, som träffades i Åggelby och blev ett par. Han var också rektor för många andra i min släkt under tiden 1941-1970 så var han en rektor i Åggelby svenska samskola, Ågeli kallad.

Men det var inte varför han spelade en stor roll i mitt liv, utan han spelade en stor roll i mitt liv för att första gången min morfar skrev studentskrivningen så klarade han inte den. Min morfar höll på och ge upp när den snälla rektorn Hjalmar Blomqvist plockade en del av sin viktiga tid att ringa hem till min morfar och sa att ge inte upp, prova på nytt, jag är säker att du klarar det fint.

De orden inspirerade min morfar och han studerade hårt och den som hjälpte min morfar och studera, det var min mormor. Min morfar studerade med min mormor, och så som Hjalmar Blomqvist sa så kom han igenom på hans andra försök och så blev mina morföräldrar ett par. Så kort sagt så, om Hjalmar Blomqvist inte plockat ut en bit av hans tid till att ringa till min morfar och sagt att pröva på nytt, så skulle jag inte finnas.

Där var texten om min hembygd.

Skriven av Edward Lehto åk 6

Månsas Ls