Missugune võiks olla Käsmu kultuurilooline kaart

Külade abiga tahab Lahemaa Rahvuspark kokku panna just külade endi jaoks oluliste kultuurilooliste paikade nimekirja ning sõnastada ettepanekud, kuidas neid  hooldada, säilitada, tähistada ja tutvustada.

Ajaloolis-kultuuriliste objektide puhul pole üldjuhul kultuurimälestise staatust õigustavat silmapaistvat ajaloolist, arheoloogilist, arhitektuurset, etnograafilist või kultuuriloolist väärtust. Nende objektide tähtsus on oluline just küla ja kihelkonna kontekstis, nende puhul on eriti oluline omanikukaitse ja külakogukonna algatus.

Tabel on eeltäidetud nende objektide nimetustega, mis projekti kahe eelneva etapi käigus on esile tõstetud (väga põhjalikke selgitusi pole lisatud, kuna tegemist on üldiste teadaolevate objektidega) – tähistatud rohelisega.

Igal külaelanikul on võimalus anda oma panus oluliste objektide kaardistamisse. Palume teha täiendusi järgnevasse tabelisse. Vähemtuntud objektide puhul palume lisada 2.-4. veergu täpsustused ja kontaktid.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJEKT | Tähtsus/ põhjendus – miks on Käsmu küla kultuuriloos oluline | Teadvustada; tähistada/ tutvustada; säilitada; hooldada/korrastada või taastada | Esitaja nimi ja kontakt |
| Käsmu kabel ja kalmistu | 1863-1864 | Kultuurilooliste haudade kaart  |  |
| Kindrali Johann Eduard von Dellingshauseni kabel | 1846 |  |  |
| Rahvamaja |  |  |  |
| Kordonihoone - Meremuuseum | Tsaariaegne kompleks koos kõrvalhoonetega ja nõukogude piirivalve aegsete jalajälgede näidise, stalinistliku kitsekuju jms elementidega |  |  |
| Käsmu tuletorn | 1892 |  |  |
| Koolimajad | Merekool |  |  |
|  | esimene koolimaja oli merekooli naaber, Joosti talu rehetare, milles olid rehealune, rehetuba ja õpetaja eluruumideks kaks kambrit. Kool alustas tegevust 1873, esimene õpetaja oli T. Eintrei. See maja lammutati ja 1887. aastal valmis sama õue peal uus koolimaja, mis aga põles ära. seal on õnnetu vundament näha |  |  |
|  | Uus Käsmu algkool ehitati Eesti Vabariigi algusajal Tõnikse talu õuele. Selle kooli hoone veeti 1950. aastate algul Loksale. Samasse kohta kerkis aga uus koolimaja, kus kool asus 1964. aastani. Siis see suleti õpilaste vähesuse tõttu |  |  |
| Laevaehitusplatsid | Sepa ninasele, ühele rannal olevale kivile kinnitati 1991. a plaat nende laevade nimedega, mis siin ehitati alates 1891. a. Kaevu valgamas ja Tõnikse talu all rannas. Nõukogude ajal on Käsmus ehitatud paate, lausa paaditöökoda oli ja neeme tipus tehti kaks puuveo praami, mis 1973 jaanilaupäeval, maha põletati. pildid olemas | Kivide ja ranniku kaart |  |
| Pritsikuur | Käsmu Vabatahtlik Tuletõrje Selts asutati 1920. aastatel ühes pritsimajaga Ristu talu maal, tuletõrjemaja on säilinud tänaseni. Tuletõrjujad olid kolmes rühmas, igal rühmal vastutada üks osa külast. Igal pealikul oli kokkuleppeline signaal tulekahjust teatamiseks. Pühapäeviti harjutati Kabelimäel, peeti ka ööhäireid. Pritsimeestel olid vaskkiivrid ja mundrid, mis kogutud annetustest ja pidude sissetulekutest. Saadud tulu eest osteti ka väike mootorprits. Käsmulased olid aga tulega nii ettevaatlikud, et pritsi vaja ei läinudki |  |  |
| Kalaoja telliselööv | Koht fikseeritav |  |  |
| Aasperemõisa suvemõis | neeme tipus (seal oli mitu hoonet, mille vundamentide jäljed on osaliselt näha |  |  |
| Loobu mõisa suvemaja, hiljem kalasuitsutusvabrik ehk ostupunkt, praegu soomlaste maja | paljud Käsmu naised käisid seal tööl. Käsmu järvest võeti magedat jääd , mis oli kasutuskõlbulik ka suvel.Kellegi? isa vedas talvel jääd ostupunktikokkuostupunktist läks sild merre, raudteerööpad olid peal, vagonetid sõitsid merreviimase kivi otsas on veel üks polt näha, kuhu kinnitati paadid. sinnamaani said paadid veel sõita | Lugude jutustamise õhtud |  |
| Külateed  | praegune Võsu-käsmu mereäärne tee võeti kasutusele alles 20.sajandi alguses. Varasem tee kulges Käsmu järve tagan mööda kõrgemaid kohti.Lisage veel teid! | Külateede nimede märkimine aedadele, kohanimede kaart (elektrooniline, külaplatsil, rahvamajas)Ajalooliste struktuurielementide (platsid, teed jms) teadvustamine vallas, et vältida negatiivseid arenguidHobuste suunamine eraldi metsateedele (rattaga on võimatu sõita hobuste üleskraabitud teed) |  |
| Kaptenimajad ja talukohad |  | Talunimede märkimine aedadele, kohanimede kaart (elektrooniline, külaplatsil, rahvamajas)Kaardistada põnevamad suvitajad ajaloost (David Vseviov koostas nimekirja 100st tuntud venelasestKaardistada kuulsamad elanikud – Ahto Valter!!! |  |
|  | Sorru talu – keiser Aleksandriga seotud legendid; EW ajal külasepikoda – Sepp oli Timmar;Õige tee kolhoosi kontor, kanala ja lehmalaut | Küsida Eriku käest! |  |
|  | Hiie talu – kirjanike maja |  |  |
| Kõrtsid | 1750-60.ndail rajati kõrts praeguse Sorru koha kohale |  |  |
|  | Kõrts oli meremuuseumi kohal |  |  |
|  | Kõrts Mäe talu kohal, kus praegu Kivibergid |  |  |
|  | Rannamäel (Kungla krundi kõrval) oli nõuka ajal kohvik, roheline maja, Galina?ema käis seal tantsimas, küünlavalgusõhtud, elav muusika , pannkoogiõhtud. Noor Helgi Sallo käis laulmas ja esinemas, õhtuti laulis külatänavals Lilleberile öömajale minnes.  | Lugude jutustamise õhtud |  |
| Poed | Esimene pood oli Kalaojal mere pool teed, selle asutas Joosep Kristenbrun. Kaup toodi laevadega Tallinnast. |  |  |
|  | Hiljem toodi pood Kalaojalt Sepa krundile -1991. oli seal Aarne Vaigu näitus)., kus see oli kuni 1917.aastani. |  |  |
|  | Tarbijate kooperatiivi pood Nuudil ja sealt viidi see puust merekooli majja põhjapoolsesse otsa, kus see oli aastaid.  |  |  |
|  | Kaljul oli pood, pagaritööstus ja EV ajal kohvik |  |  |
|  |  |  |  |
| Külaplatsid | Kabelimägi, kus koguneti pärast jumalateenistust. Siin harjutasid küla pritsimehed, noored kiikusid eemal metsa serval oleval kiigel. | Külaplatside märkimine kohanimede kaardile (elektrooniline, külaplatsil, rahvamajas)Ajalooliste struktuurielementide (platsid, teed, kraavid, kaevud jms) teadvustamine vallas, et vältida negatiivseid arenguid |  |
| Paadikuurid | iga mere-äärse talu all rannas | Kivide ja ranniku kaart – kivide kaardistamise päev? |  |
| Lautrikohad | Käsmule iseloomulik talukoha osa | Kivide ja ranniku kaart – kivide kaardistamise päev? |  |
| Rannakivid | laiakas, ridvakivi, nupukas, hülgekivi, pantrikivi, tiigrikivi,normeti all on piibukas, leemeti kivi, sillakas (kes sillakale läks oli juba kõva ujuja), salasillakas jne veetaseme mõõtmise atribuut | Kivide ja ranniku kaart – kivide kaardistamise päev? |  |
| Merekivid |  |  |  |
| Kalapüük | Kilupüüdmise koht oli Leigi madalik Saartneeme ehk Kuradisaare lähedel. Kilu kudes seal. Leigi lähedal meres suur veealune kivi – Pällu paas. | Kivide ja ranniku kaart – kivide kaardistamise päev? |  |
| Allikad, kaevud, kraavid | Kaevud tavaliselt ojade peal, kraavide kinnijäämine tekitab uputusi | Kohanimede kaartAjalooliste struktuurielementide (platsid, teed, kraavid, kaevud jms) teadvustamine vallas, et vältida negatiivseid arenguidKüsitleda 94 aastast Hannes Kristenbruni. |  |
| Militaarpärand | Palganeeme prožektoritorn |  |  |
|  | Palganeemel võltslokaatorid, võlts raketipositsioonid- puidust raketid, riidega kaetud lokaatorid, aimata veel metsas lasketiir |  |  |
|  | piirivalve pesusaun Ässa lautrikoha juures, vundament alles.teine pesusaun KlemetilNõukogude ajal oli normi järgi 51 sõjaväelast, tavaliselt oli 20-30 vahel + 2 praportšik, politrukk. neil olid lehmad ja hobused, püüdsid kala. nad magasid kolmes järgus, ruumis mis on praegusest muuseumi puutöökojast järgmineohvitseride majas 4 korterik,  | Lugude jutustamise õhtud |  |
|  | Peetri talus kordon, millel oli vaatetorn lennukite jälgimiseks. Seal tegutsesid mustas vormis mehed. seal käidi filme vaatamas. Vaatetorn võeti pärast ma |  |  |
|  | Piirivalvurite laudtee, Kajal on veel vardad, mille külge oli kinnitatud sild |  |  |
|  | Saksa aegsed punkrid- koht on alles. Ülo Vinter istus seal ja hirmutas külatüdrukuid. |  |  |
| Lainela pioneerilaager |  |  |  |
| ETKVL suvemajad. |  |  |  |