**Nya Zeeland 11 april 2009**

**Hej igen!**

**I skrivande stund – påskafton - befinner vi oss i Napier som ligger på Nordöns östkust. I morse kände jag mig som Pippi Långstrump: ”Utan marsipan i flera dagar försmäkta vi på denna ö.” Men det har löst sig genom att en av de vingårdar som vi besökte idag också hade fudge-tasting så nu har vi en rejäl påse snask att njuta av.**

**Napier drabbades den 3 februari 1931 av en rejäl jordbävning som förstörde större delen av stan och även staden Hastings som ligger strax bredvid. Staden byggdes upp igen i Art Déco stil och är tydligen väldigt känd för det. De har en särskild Art Déco-kommitté som listar alla husen och håller kontakt med andra likasinnade över hela världen. Och tänk, redan 1932 hade de stor karneval i Hastings och året därpå i Napier! Men man förlorade inte bara på jordbävningen, man fick något tillbaka. Större delen av den tidigare grunda inleten (grund saltvattenssjö med havskontakt) höjde sig flera meter så man fick en stor bit sammanhängande land på andra sidan hamnen. Alltid något. Cook har varit här också förstås (1769)- ankrat strax söder om stan och namngett Cape Kidnappers. Maorierna försökta kidnappa hans tahitiska tolk där.**

**Vi har gjort ett rejält dagsverke idag genom att besöka 5 vingårdar. Vi kunde naturligtvis inte avhålla oss från att köpa några flaskor så nu blir det ett liv i sus och dus resten av tiden här. Vi har besökt alla sorters vingårdar, tjusiga (Mission), enkla med tunnorna i avsmakningsrummet (Unison) och mittemellan som Brookfields med en dam som verkade litet i hatten och stänkte i massor av vin i alla gästerna glas. Där köpte vi ett vin som hette Bergman efter Ingrid Bergman. En chardonnay.**

**Vi kom hit igår eftermiddag och mötte ett Napier som var helt långfredagsstängt efter kl 17. Helt dött var det. För att kunna äta en ordentlig påskmiddag blev vi tvungna att bli tillfälliga medlemmar i Napier Returned Services Association inrymt i stort hus med gammal kanon utanför. På så sätt fick vi tillgång till fantastiska faciliteter, pub, spelrum och stor restaurang. Men vi fick resa oss upp kl 18 och minnas våra gamla fallna kamrater med en bön.**

**Men innan vi kom hit har vi njutit av salta bad på Coromandelkusten och hotta bad i Nordöns svavelosande inre. Först for vi sydöst för att hamna på Nordöns östkust. Just när vi skulle svänga ner mot Tauranga konstaterade Torbjörn att den ligger vid en inlet. Här ska det inte var några instängda saltvattenssjöar sa han och så for vi norrut ut på Coromandelhalvön till Whangamata. Där hoppade Torbjörn i och plaskade i ett 22-gradigt Stilla Hav. Det blåste litet så jag höll mig på stranden och fotograferade blommor. Nån ska göra det! När vi så var på Coromandelhalvön så var det lika bra att fortsätta en bit till. Vi hamnade i Hahei, en semesterort som redan var fylld av påsklovsfirare. Vi tog en promenad till en grotta som heter Cathedral Cove och hade trevligt sällskap på Backpackers Lodgen som vi tagit in på. Vi åt rökt seafood (grönläppade musslor är fantastiskt goda!) med en kanadensiska som hade varit flera veckor på Sydön. Hon hade hittat ett backpackersställe där som man åkte båt till och där man fick gå ut och plocka sin egen mat när det var ebb – massor av musslor, shells och ostron.**

**Sen började vi vår mer svavelosande del av resan genom att besöka Hot  Water Beach – när det är ebb kan man gräva en grop i sanden och där väller det upp 60-gradigt vatten! Vi gjorde en liten loop innan livet blev helt svavelinpyrt genom att ta en grusväg rätt över Coromandelhalvön till Tapu. Vi rattade långsamt på den bergiga vägen – kändes klart som att köra bil i Norge – och pausade från gruset i Rapaura Water Garden. Det framgick inte vem som skapat denna trädgård ”in the middle of nowhere”. Hur hittar folk dit? Hur som helst njöt vi av denna regnskogspark med ett häftigt vattenfall, god dagens soppa med beer-raised bröd och kanongott kaffe. Hade jag vuxit upp i Tapu så hade jag också kunna bli surfare – en skola i glada färger låg på beachen. Fast jag hade sluppit att vara katolik som i Kiama.**

**Men sedan nådde vi så småningom Rotorua, namnet på både en stad och en sjö. Tarawera, berget tvärs över sjön, hade ett stort utbrott 1886 som ödelade det dåtida Rotorua som redan hade börjat bli en turistort. Över hela stan svävade en rejäl svaveldoft som ökade ju närmare sjön man kom. Det rykte i naturen och det rykte i sjön på olika ställen, speciellt i Sulphur Bay. 80 000 ton hett vatten strömmar ur marken varje dag från olika källor och stan är fylld av hotell och motell som har hotta bad. Vi gick till Polynesian Spa och la oss i svavelmarinad i flera timmar där vi växlade mellan 4 pooler med 36, 38, 40 och 42 grader, alla med utsikt över den rykande sjön. Sen när vi var rena och fina gick vi till museet som var inrymt i det badhus som man byggde 1908, en stor tjusig viktoriansk byggnad. Det användes långt in på 60-talet och där kunde man få diverse behandlingar bl a genom att sitta i vulkanisk mud. Kvällen tillbringade vi i en maoriby utanför stan med 100 andra människor. Där bjöds vi på dansföreställning och mat lagad på varma stenar. Man värmer stenarna länge, staplar sedan maten i olika behållare ovanpå. Man sveper in allt i dukar och jutesäckar och låter det stå i sisådär 4 timmar. Gott var det i alla fall. Vi fick massor av de där grönläppade musslorna som vi gjorde bekantskap med i Hahei. Maorierna var glada, generösa och humoristiska och bjöd på sig. Vår busschaufför var också maorier och deltog genom att berätta om det vi var med om. Han var en sån där frustande levnadsglad, sjungande och idogt skämtande människa som kunde få det mest nattståndna skämt att låta hur kul som helst. Så alla blev på gott humör. Han sa att maorikulturen fått en återfödelse de senaste 30-40 åren och att den här byn med konsthantverk, föreställningar, mat mm sysselsatte 120 personer och ffa hade gett en massa ungdomar arbete och dessutom kunskap om sina rötter. Det finns också en särskild Maori TV-kanal som också bidrar till detta.**

**Därefter var det Napier som gällde. Men innan dess for vi förbi en skylt där det stor ”Thermal Wonderland”. Helt oemotståndlig skylt för oss som gillar allt som puttrat och pyser ur underjorden. Och vi fick vårt lystmäte när vi gick igenom ett nytt svavelosande fält med massor av kratrar och bluppande mudholes med fantasieggande namn som Devil´s home, Devil´s Ink Pot, Artists Palette, Inferno Crater och Champagne Pool. Den senare poolen spred vatten och övrigt innanmäte åt olika håll. Ner i dalen såg avlagringarna ut som en glaciär. Och det rykte i alla buskar och snår. Den senaste kratern kom till 1968. Ur poolen strömmade 230-gradigt vatten upp med ett ph-värde på 5,4. Efter att det svalnat och runnit ut på jordytan höll det en temperatur på ca 15 grader och hade på vägen blivit lätt alkaliskt med ett ph-värde på 7,4. How come? Jag fick en föreläsning av Torbjörn om hur oerhört mycket aktivare vätejonerna är, de där oerhört små H-+ arna, när det är högt tryck och varmt. Ja, man ser dem framför sig i en yster sur dans!**

**Vi for sedan över Taupo – också både en sjö och en stad. Staden låg otroligt vackert på en kraterkant ner mot sjön med blånande fjäll med snö på i fjärran. Vi stannade där bara så länge att vi konstaterade att de hade ett A-Ford Race med uppemot 150 gamla A-Fordar som stod parkerade överallt.**

**Vi trodde att vi lämnat kontinentalplattornas krockar när vi kom till Napier men så var icke fallet som ni ser av inledningen. Det är inte utan att man borde öka sitt vulkaniska vetande! Inte lätt att skilja på stratovulkaner och claderor så därutan vidare. Nu är Italien aktuellt också. Förut har jag skrivit om istiden som tog slut för 10-15 000 år sedan så det finns mycket vetande att inhämta i sinom tid!**

**Nya Zealand är otroligt bergigt, grönt och vått - små bäckar och åar överallt . 4 miljoner människor bor på 270 000 kvadratkilomer, litet drygt halva Sveriges storlek. 2/3 av befolkningen bor på Nordön. Folk bor ute i bushen här också precis som i Australien med sina får och kor. Samt vinbuskar och fruktträdgårdar. Men det känns liksom mindre ensamt när man ser ett hus 500 m från brevlådan vid vägen, när det är grönt och fullt med vatten runt omkring. I Australien var omgivningarna oftast helt bruna och uppbrända av torkan. Och vi förstod inte hur fåren kunde klara sig på de där glesa bruna stråna. Vi hade inte ens velat vara får där!**

**Auckland har vi lämnat till på slutet – en tråkig stad tyckte Pelle (en i resebrevsmålgruppen) – det räcker om vi liksom kollar hur tråkig den är precis innan vi åker vidare till San Fransisco har vi tänkt. Men innan dess kommer vi att se litet mer av Nordön. Men Wellington och Sydön har vi fått välja bort. Och nästa resebrev kommer från San Fransisco!**

**Och nu är fudgen slut!**

**Kerstin och Torbjörn**