**Kooliharidus Vihterpalus**

Juba 1849.aastast käis kooliõpetaja **Tomas Andrese p. Palmkron** (1823-1894) kindlatel päevadel külades ja õpetas lapsi nende emakeeles, rootsi või eesti keeles. Talvepoolaastal toimus õpetus esmaspäeviti Kurkses, teisipäeviti Vilivallas, reedeti Änglemas ja laupäeviti tema oma kodus Ugla külas. Lapsed õppisid lugema oma emakeeles ja mõned ka kirjutama. Mõisahärra Ramm maksis õpetaja palga: 4 tündrit rukist aastas, vabastuse teopäevadest ja kroonust. Hiljem kinkis mõisnik Puuna kõrtsi lähedal maatüki kooli ehitamiseks.

Eestis elavate rootslaste toetuseks saatis Evangeelne Fosterlandsstiftelse Stockholmis 1873 aastal kaks misjonäri, üks nendest oli Thure Emmanuel Thorén. Ta oli lõpetanud Johannelundi seminari ja saadeti nüüd Noarootsi. Nende ülesanne oli jumalasõna jagamise kõrval harida rootslasi Eestis. Thorén rajas Paslepa rahvakooli õpetajate seminari, kus andekaid rootsi külade talupoisse koolitati õpetajateks. Seminar töötas aastatel 1873-1887.

Pilt, millel on kujutatud rõivad, inimene, Inimese nägu, mees

Kirjeldus on genereeritud automaatseltThoreni seminari esimesed kasvandikud.

Seisavad vasakult: Johannes Palmkron (Vihterpalu kooliõpetaja, hiljem Kurkses taluperemees), Mats Schönberg, Spithami, Johan Lindström, Borrby, Kristjan Enbusk Sutlepa, Tomas Ruderström, Vihterpalu (ei lõpetanud, rentis Aulepa mõisa), Johan Lehtmets, Vihterpalu, (Vihterpalu õpetaja, elas hiljem Kurkses). Johan Dans, Nõmmküla.

Seisab ees: Johan Nyman, Nõmmküla (Seminari õpetaja, hiljem Osmussaarel ja Köstritalus)

Istuvad vasakult: Johan Hammermann, Kersleti, Thure Emmanuel Thoren, Johan Lindström, Kersleti ( ei lõpetanud seminari).

Pilt, millel on kujutatud tekst, käekiri, kviitung

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

**Johannes Johani p. Palmkron** (1853-1927) oli Thoreni seminari esimese lennu õpilane. 8.detsembril 1879 kirjutab koolmeister Johannes Palmkron, et üks vastane koolipoiss Otsa Madis Instark põletas 5.detsembril koolimaja ära. Kool seisis 5 nädalat. Peale seda 8.jaanuarist 1879 peeti kooli kordamööda üks nädal leeritoas ja teine nädal Uglal.

Pilt, millel on kujutatud tekst, käekiri, raamat, dokument

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

1879.aastat on kirjas ka õpetaja **Johan Hansu p. Lehtmets** (1852- 1934), samuti Thoreni seminari esimese lennu õpilane. Kool asub siis Änglema külas. Ja oli seal kuni 1920.aastani.

Pilt, millel on kujutatud tekst, käekiri, raamat, märkmik

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Pilt, millel on kujutatud tekst, käekiri, raamat, menüü

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Valla koolikohtu protokollist võib lugeda, et kirikuõpetaja Ernst Johannes von Mickwitz käis kooliaasta lõpus 21.aprillil 1883 „koolilaste mõistust katsumas“ ja ei teinud kõiki koolist lahti, vaid kaks last said sügisel veel ühe katsumise. Järgmine kirjeldus 18.oktoobrist 1883 jättis need lapsed veel üheks aastaks kooli, siis neljandaks aastaks. Pilt, millel on kujutatud tekst, käekiri, paber, kiri

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

![Pilt, millel on kujutatud rõivad, õues, inimesed, Retrostiil

Kirjeldus on genereeritud automaatselt]()

![Pilt, millel on kujutatud rõivad, Inimese nägu, inimene, naeratus

Kirjeldus on genereeritud automaatselt]()

Fotodel :

Vihterpalu rootsi kool töötas Ugla Iskasel Lisette Norrmani juures 1920-1921. 1919.aastast tuli õpetajaks Kurksest pärit Aleksander Samberg (1899 -1897).

1921.aastal viidi kool üle Vihterpalu mõisa. Õpetajaks tuli Vormsilt pärit Katarina Hammermann (1894 - 1975), kes töötas siin 1927.aastani.

Kontroll kooliskäimise üle oli range. Vt. kõrval. Kui vanemal ei olnud raha maksta, läks asi politsei kätte ja kohtusse. Vt. „ Akt maksuwõimetuse üle“.

Pilt, millel on kujutatud tekst, käekiri, kiri, paber

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Pilt, millel on kujutatud tekst, kiri, paber, käekiri

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

![Pilt, millel on kujutatud rõivad, Inimese nägu, inimene, Fotopaber

Kirjeldus on genereeritud automaatselt]()Pilt, millel on kujutatud rõivad, inimene, õues, Inimese nägu

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Katarina Hammermanni esimene klass Vihterpalus 1921–1922. Tagumine rida vasakult: Rosine Olep, Edvin Palmkron, Bernhard Palmkron, Herbert Engblom (seisab taga), Aleksander Gernert, Valter Rander, Albert Koppelman, . Isuvad vasakult: Hermine Olep, Salme Liiver, Helmi Norrman, Alide Hamm, Vilhelmine Tõnisson, Gerda Fagerström. Istuvad ees vasakult: Richard Hamm, Johannes Lindgren, Johannes Palmkron. Õpetaja Katarina Hammermann seisab paremal.

Pilt, millel on kujutatud tekst, käekiri, raamat, paber

Kirjeldus on genereeritud automaatseltPilt, millel on kujutatud tekst, käekiri, Paralleelne, paber

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Rootsikeelne kooliõpetus oli vallal pinnuks silmas. Anu Engblom, „rootsluse ema Vihterpalus“, oli aktiivne rootsikeelse hariduse eest võitleja. Koos Rootsi Hariduse Seltsiga õnnestus 1935.aastal pidulikult avada Alliklepa rootsi kool. Ilma õpetaja Martha Gottkampfita, kes tuli Vihterpallu õpetajaks 1930.aastal, ei oleks õnnestunud seda kooli rajada. Pilt, millel on kujutatud Inimese nägu, rõivad, portree, inimene

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Martha Gottkampf (1895-1990)



Koolipere Vihterpalu mõisahoones paiknevas koolis, 19.10.1934.



22.05.1935. Esimene kevad uues koolis, Alliklepas.

![Pilt, millel on kujutatud õues, puu, Fotopaber, taevas

Kirjeldus on genereeritud automaatselt]()Pilt, millel on kujutatud ehitis, rõivad, õues, inimene

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

16.juunil 1935.aastal pühitses kirikuõpetaja Sven Danell koolimaja. See oli teine märkimisväärne päev rootsi külades sellel, 1935. aastal. Rahvas tuli lähedalt ja kaugelt – Vihterpalus tahtsid kõik pered tähtsast päevast osa saada. Tuli ka palju rahvast Pakritelt eesotsas puhkpilliorkestriga, Riguldist, Noarootsist, Vormsilt, Haapsalust ja Tallinnast. Peale pidulikku pühitsemist esitati vabõhu näitemängu „Vihterpalu pulm“. Kõik tegelased olid vihterpalurootslased. Nad istusid pika, värvimata laua taga pinkidel ja laual seisid ehtsad Vihterpalu õllekannud värskelt pruulitud vahutava Vihterpalu õllega. „Pulmarahvast“ kostitati traditsioonilise, maitsva, eestirootslaste klimbisupiga.

Vihterpalu tüdrukud peopäeval:

Pilt, millel on kujutatud rõivad, Inimese nägu, Retrostiil, inimene

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Vasakult: Elfriede Palmkron (1915-2011), Alise Koppelmann 1921-?), Miralda Tõnisson (1921-2007).

Allikad:

Ann Grubström „Sillar och mullvadar“, Uppsala 2003

Viktor Aman „Raamat Eestimaa rootslastest“, Stockholm 1992, tõlge Ivar Rüütli 2017

Vihterpalu kooli Protokolli raamat (Valla koolikohtu protokollid) 1874-1909

„Vihterpalu rootslaste lugu“, Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus, 2021

Fotod: erakogud, Riguldi Noarootsi Kodukandiühingu topoteek

Pilt, millel on kujutatud visand, joonistamine, lõikepildid, Joonistuskunst

Kirjeldus on genereeritud automaatseltLääne-Harju valla toetusel.

MTÜ Vippal