*Ålen har fått sitt äreminne*

**Patrik Svensson: Ålevangeliet (Albert Bonniers förlag)**

Aldrig trodde jag att det skulle vara spännande att läsa en populärvetenskaplig bok om ål. Jag som varken fiskat ål eller deltagit i något ålagille. Men Patrik Svensson överraskar mig.

Denna debutbok av en kulturjournalist i Malmö är en fascinerande skildring av den gåtfulla ormliknande matfisk som föds i Sargassohavet och förs av Atlantens strömmar mot Amerikas och Europas kuster. Ålen genomgår olika metamorfoser. Den vandrar upp i floder och sjöar, återvänder som könsmogna individer till sitt ursprung för att där garantera artens fortbestånd.

En ål kan bli över hundra år. Patrik Svensson filosoferar kring hur djuret upplever sin tidlöshet, hur ålen uthärdar sitt nästan eviga liv i ett till synes tröstlöst kretslopp. Han ger ålfrågan en andlig dimension. Den märkliga fisken får sitt eget evangelium.

Alltsedan Aristoteles har forskare sökt svaren på ålens gåtor. Var finns deras lekplats? Varför har inga vuxna ålar fångats i djupen där de anses fortplanta sig? Varken levande eller döda. Hur orienterar de sig i världshaven?

Sigmund Freud dissekerade tusentals blankålar utan att hitta deras genitalier. Japanska marinbiologer har varit mer framgångsrika i studiet av Stilla Havets ålar men alla försök att odla den läckra fisken har misslyckats.

I Svenssons lättöverskådliga panorama över ålforskningens vedermödor flikar han även in historiska godbitar som puritanerna på skeppet Mayflower 1620. De hade dukat under till sista man och kvinna, om inte en hygglig indian lärt dem fiska ål genom att stampa i flodvattnet.

Till bokens styrka hör att de rena faktaavsnitten varvas med självbiografiska minnesbilder från Patriks och hans pappas egna nappatag med trilskande ålar i ån där hemma, vid stugan. I det ljumma höstmörkret knyts asfaltläggaren och hans son nära varandra i ett gemensamt intresse, där också djur och människa förenas.

En paradox som Patrik Svensson sätter metkroken i är att ålen i vår tid hotas av utrotning. Den tusenåriga mystiken kring djurets fortplantning och ändlösa förflyttningar under vattenytan hjälper inte till att hejda denna bistra utveckling.

BJÖRN ÖIJER januari 2020