**GUSTAVSBERGAREN**

Argång 28 nr 7  
Utgiven av diskussionscirkeln Forum, Gustavsberg  
Redaktör och ansvarig utgivare: Edla Sofia Arvidsson  
I redaktionen: Margareta Hald Foto: Hilding Ohlson  
Redaktionens adress AB Gustavsbergs Fabriker,  
134 00 Gustavsberg. Telefon 0766/301 00. Postgiro 27 51 73-3  
Övriga i redaktionskommittén:  
Fritz Berg, Bertil Peterson, Axel Björkman  
Pren.avgift pr år 10:-, utlandet 12:-  
Tryck: E. Olofssons Boktryckeri AB  
Stockholm 1970

---

**UR INNEHÅLLET:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Topic</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Redaktionens kommentar</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vandring till Säby</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Trafik</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Tre som slutat</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Nya ansikten</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Japansk tradition</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Walter Steger</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Grindstugatan</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Jugoslaver</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Saltstänk</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Mässa i Bremen</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilduppslag</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsum-Domus</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Min gotländska resa</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Rapport Oxelösund</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotboll</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>Vandra min väg</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>Allmoge</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>Pastorsämbetet</td>
<td>30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Omslaget: Vid Brantskär

Den sista höstsöndagen innan snön föll var det vandring till Säby gravfält i Kulturvägens regi. Många hade mött upp och fick veta mycket om våra minnesmärken och fick frisk luft och motion. Varm korv grillades vid Långträsk och medhav matsock smakade bra därtill. Om gravfältet och vandringen skriver Göran Lundgren på sid. 2—3 och Hilding har tagit bilderna.

Tjugo jugoslaver kom hit genom AMS förmedling för att arbeta på olika ställen i fabriken och vår fotograf var med i mottagningsskommittén.

Vad läsarna gjorde på semestern har satt sina spår. Vi har fått reseskildringar från såväl bekväma sällskapsresor, som från en saltstänkt färds ut till naturreservatet, Gotska Sandön.


Fotbollslaget har sparkat sig upp i div. 3 och det skall dom gratuleras för. Handels- skolan hade ett lag som vann andra pris i skenfirmatävling och fick delta i skenfirma- mässan i Bremen. En av deltagarna, Karin Aström, anställd på vår reklamavd, har berättat om det. Vi har fått en ny och inne- hållsrik fritidsgård i Munkmora vid nya skolan. Rädda Barnen berättar om sin föreställning på Gustavbergs Teater till förmån för Jemen. Detta och lite till hittar ni i tidningen och så var det dags att börja med julnumret. Vi ses!

Red.
PÅ HÖSTVANDRING TILL KULTURMINNEN
Med kulturnämnden på Säby gravfält

Kan någon verkligen vara intresserad av några jordhögar? Ja, i varje fall de 60 tappra, som hade hörsammat Kulturnämndens inbjudan att se Säby gravfält. Detta har fått ny aktualitet genom att KF nyligen förvärvat marken.

Den 25:e oktober samlades vi vid Torget och begav oss vid 9-tiden iväg i bilar till gravfältet, där många ingaröbor mötte upp. Området är vackert beläget i en barrskogssluttning mot sydost. Det består av 175 fornlämningar, som alla är daterade till tiden från Kristi födelse fram till 400 e.Kr. Stycen höga, en är 20 meter i diameter och 2 meter hög, är lättsatt att upptäcka. Svårare är det att se de 81 runda stensättningarna, 3–8 meter i diameter, och 2–4 decimeter höga, som numera är övertorvade. En området finns också 7 treuddar, som har 5–15 meter länga sidor och en höjd av 3–7 decimeter. Vi såg många av treuddarna och Carl-Arne Jacobsson, som är väl orienterad på Ingårö, kunde visa oss en ovanligt tydlig treudd inte så långt från Björnvägen. Kvadratiska stensättingar finns också, en 5x5 meter och en 1,5x1,5 meter. På många av kullarna finns rester stenar, s.k. bautastenar, rester som minne över den döde stormannen i högen. Dessa stenar har ingen text, ty konsten att rista runor kom senare till våra trakter.

Många av oss som besökte området skulle nog ha god lust att börja gräva i någon hög, för att se vad som finns där. Många av kullarna bär spår av tidigare försök att avslöja kullarnas hemligheter. Stora gropar finns på toppen av en del. Kanske den okända arkeologen, som vid sekelskiftet hjälpte dåvarande ägaren till Säby satseri, kapten Leuhusen, att gräva ut en del, bär ansvaret för någon av groparna. Vid den utgrävningen fann man krossade lerkrukor, en benkam, spår av förbränning samt en mängd benskvaror. När vägen från Återvall till Björnö anlades på 1930-talet, fick antikvarie G. A. Hellman i uppdrag av riksantikvarie-


Kulturnämnden tackar alla som ställde upp och hoppas att flera har möjlighet att vara med nästa gång.

G-n L.

---

MANUS OCH ANNONSER TILL JULNUMRET
TAR VI EMOT HELST FÖRE DEN 23.11.
VIKTIGT VID VINTERKÖRNING

Från Statens Trafiksäkerhetsverk har vi fått ett pressmeddelande om den mörka höstens fuktiga och hala vägar. Ur det kan man bland annat utläsa att singelolyckorna svarar för den största delen av personskadorna och att höstmånaderna är speciellt farliga.

Väl anpassad hastighet


Kurvor och mörker

Raksträckorna är vid halka farligare än kurvorna enligt statistiken. Förarna underskattar tydligen halkens betydelse här.

När halften av alla olyckorna inträffar i mörker. På de stora vägarna var siffran något mindre än på länsvägar och enskilda vägar.

Tekniska fel

Tekniska fel hos fordonen har vid 12 % av de undersökta olyckorna varit bidragande orsaker. Nerströms, öjämna sikt och felaktigt monterade däck är vanligen föремondande orsaker. Men en liten lösning i sådana hår förhållanden kan näm-

nas: "Sedan den obligatoriska fordonskontrollen infördes har emellertid glädjande nog allt s.k. riskögar försvunnit".

Reflexer


Så lämnar vi ordet direkt till Trafiksäkerhetsverket:

"Kalla det bara inte blixtbalka"

Väderleken spelar en eklagen en stor roll för uppkomsten av singelolyckor. Inte minst under vinterhalvåret då regn, dimma och snö inte bara försvårar sikten utan också kan göra vägbanan förändrad hal. Blixtbalka är ett ord som ofta används både i tidningsspanternas och i samtal bilister emellan.

— Kalla det bara inte blixtbalka, säger förste statsmeteorolog Karl-Einar Karlsson. Halkan behöver inte komma alldeles överraskande för bilisten om han ger akt på vädret och lyssnar till varningar i radio och TV.

Enligt Karl-Einar Karlsson är det speciellt två väderleksforborter, där bör man be uppmärksamma, dels när temperaturen håller sig kring 0 grader, och dels vid omslag i vädet.

Vid temperaturer kring 0 grader kan bl.a. följan-
de inträffa:

Risk för frostbalka när det är svag vind, fuktig väderlek och uppklarnande under natten eller på

Ord på vägen


Reflexbricker
Gå på vägens vänstra sida. Låt reflexbricken hänga i sitt snöre vid höger sida så att den syns både framifrån och bakifrån.

Reflexband
Reflexband sys eller pressas fast på kläderna. Bästa platsen för banden är runt ytterplaggets nedre kant eller runt ytterplaggets ärmlinningar. Man kan också sko insidan av byxornas nedre kanter med reflexband. Sedan viker man upp byxkanterna i mörkret.

Reflexarmbindlar
Armbindlar placeras på höger arm eller ben, så långt som möjligt.

Reflexer på sparkstötting
Åk spark till höger! I mörkret bör Ni alltid ha en tänd lykta och reflexanordningar. Anbringa reflexerna både på Er själva och på sparkstöttingen. Då kan bilisterna se Er i tid och Ni riskerar inte bli påkörd.

GUSTAVSBERG I JAPAN


morgonen. Uppkläringen ger utstrålning från olika ytor och vägbanan kyls av.

Lokal frostbalka kan förekomma både på morgonen och på dagen. Särskilt farligt på senhöstten när solen står lågt och inte förnär varma upp vägbanan i skogspartier och i svackor.

På bross kan halkan förstärkas genom extra tillförsel av fuktighet underifrån.

Dimma är i och för sig en trafikfara. Men den kan också ge upphov till halka vid temperaturer nära 0 grader. Se upp med s.k. strålningsdimma som framförallt lägger sig i svackor och dalgångar.

Observeras bör också i det här sammanhanget att det ofta är någon eller några grader kallare vid markytan än på 1,5 meters höjd. Och det är på den höjden meteorologerna mäter temperaturen.

Omslag i väderet under vinterhalvåret utgör nästan alltid en balkevarning. Följande kan hända:

TV-kartan visar varmt väder, meteorologen kan berätta att en kalffront är på väg åtföljd av snöfall. När snön kommer klisterar den sig fast vid vägbanan och bildäckarna slipar sedan vägbanan så att den blir glashal.

Efter en tids kyla slår det om till blidväder. Detta sker ofta i samband med nederbörd, varvid snön snart övergår i tå.

Ett specialfall som alltid välansaru svårigheter för trafiken är det underkylätz regnet. Det är regndroppar som faller genom luft med minusgrader. Vid nerslaget splitteras dropparna och fryser till is. På vägbeläggningen bildas isbark eller glattis. Mot det vägslaget hjälper t.ex. inte sandning eftersom det blir is också på sanden.

Sammanfattningvis kan man säga att man på hösten bör säkert upptäcka och på vintern med omslag i väderleken.
De här tre flickorna, Aina Lorèn, Hilma Bylund och Margit Bäckström, har arbetat nästan 100 år tillsamman på HPF. De avtackades en oktoberdag på Strandvik av fabrikschef, verkmästare och förmän. Efter kaffet och tårtan blev de hyllade med blomsterkvast och minnessak.

**Stor brist på växelmynt**

Behovet av växelmynt ökar stadigt genom varuhusens och snabbköpsväxelutgivare.
I sparbössor, glasburkar och plastpåsar förvaras stora mängder mynt. Låt oss ta hand om dem.

**Om vatten**

Detta påstår en läsare att han hört i kassakönen i Lugnets Konsum:
Två samtalar om vattnet. Vad gör vi med vårt rostiga vatten, det är ju inte klokt, säger den ene.
— Gör som vi, får han till svar, först silar vi de, sen kokar vi de...
— Ja å sen då...
— Jaså men... ja då dricker vi öl för säkerhets skull...

**Om temperatur**

Då kölden egentligen är en lägre grad av värme, så följer därutav att värmen ingenting annat är än en högre grad av köld.

**Om skolan**

"Då vi nu avflyttat till Bunkeflo och här övertagit en handelsträdgård vill vi härmed vördsamt anhålla om vår son Per-Eriks avföring från Västra Skolan."

7
Koppjormerskan på bilden heter Anna Vassblom. Hon är bosatt på Värmdö men är född i Brasilien. Anna började här efter semestern och har tidigare arbetat hos Alfort & Cronholm som etiketterare.

FÖRSLAGSVERKSAMHETEN

Röda, lysande plastläxor med mässingsläsor tar numera emot bidrag till förlagsverksamheten. Senaste Nytt från Förlagskommittén har fått en bra plats på lådan, så när man passerar kan man fräscha upp sitt minne om vad som är på gång.


I den tävlingen kan man trycka lite extra på förslag, som inte bara berör enstaka tekniska förbättringar eller rationaliseringar utan på sådana, som rör arbetsmiljön som helhet.

Det är många personer som kan delta i denna tävling — ca 67.000 personer. Men ett riktigt bra förslag är ett bra förslag också bland många, många. Så låt inte siffror avkräcka!

Naturligtvis måste det bli så, att förslagen bedöms och sällas inom respektive förlagsområde och dom riktigt bra och intressanta kommer med i slutätten. Vid slutbedömningen kommer konsumentföreningarna och OK att behandlas för sej och övriga företag för sej.

Tävlingsförslagen bedöms av en jury sammansatt av representanter för kooperationen och fackförbunden.

Färg TV, svartvit TV är första och andra pris och glädjen och äran förstas.

Britt Aspell, falutös, sekreterare på bushällssplintfabriken, har tidigare bl.a. jobbat på Domnarvets Jernverk och hos Svenska Pressbyrån.

Lars Bornius, som från årsåret efterträder Walter Weimark som transportschef, har fleraårig erfarenhet av transport- och speditionssverksamhet såväl inom som utom landet. Han kommer närmast från Auto-Transit AB med tjänstgöringsort Hamburg.
EN JAPANSK TRADITION

Enligt en gammal japansk tid fick gästen en lerklump för att själv forma sin lerkål, som brändes medan tevatnet värmdes. Detta satt att snabbt brända godset kallas Raku — namn också på teceremonin.

Leran blandas till 50% med chamotte (bränt och krossat lerods) och blir därför ganska oelastisk och ger de grova former, som kännetecknar det japanska rakugodset.

Också glasyren är enklast tänkbara men ger intressanta effekter. Efter brännningen som tar ca 20 min. kyls godset direkt i kallt vatten. Man kan bätta in de nyglaserade pjsäerna i vått lov eller våthalm och får genom syrereduktion andra färger och intressanta mönster som bildas av lov och halm.

En grupp från Konstfackskolan har hållit till i ute vid Lemshaga och ägnat en tid åt rakubrännning, jobbat dag och natt och sovit över därute. Detta är en experimentstillverkning i deras utbildning och läraren i kemi Gösta Ringqvist har lett arbetet. Bengt Berglund, Erik Hennix och Paul Hoff har besökt dem och tagit vackra färgbilder.

Foto: Paul Hoff

Läraren i kemi vid Konstfackskolan, Gösta Ringqvist, är i sin beutadaktiga gärning ingenjör vid Foa (Första- naets Forskningsanstalt), där hans arbete är ganska mängsamt. Men här har han just lyft på locket till ugnen där rakubrännningen sker. Och godset ska nu läggas i vatten eller i halmvädd.

---

Ny Fritidsgård i Munkmora

WALTER STEGER - EN VÄN BERÄTTAR

Ing. Waldermar Wahlgren vill i detta vänporträtt påminna oss om en rikt begävad och säregen människa, som kom att hanma vid vår vik. Prof. W. Steger var forskningschef på fabriken laboratorium från 1948.

Walter Steger var en berömd professor vid Berlin Tekn. Högskola och känd som en av de för
närmsta keramiska forskarna i Europa innan han
kom till oss. Helt naturligt ägnade han sig nästan
helt åt porcelinen, men även vi på emaljsidan hade
förmånen att få komma till honom med problem
mer eller mindre oförståeliga för en vanlig tekni-
ker. Vid dessa besöker lärde jag känna vetenskap-
mannen men genom att bo närmaste granne med
honom i 15 år fick jag lära känna honom som män-
niska, och det berikade mitt liv.

När han besökt att bli svensk, som han uttryckte
det, gick han tillväga med tyst grundlighet och en
forskares metoder. Först studerade han på museer
och i vetenskapliga verk hur vi levde och bar oss
åt på vikingatiden. Och sedan fortsatte han genom
varje tidsepok fram till modern tid. Att han sam-
tidigt lärde sig regentlängden var snarare en bisak.
Jag kände mig nästan oskolad när vi vid samtal kom
in på hithörande ting. För att kollaborera, att han
förstött rätt det han studerat, gjorde han ett prakti-
tiskt prov, typiskt för honom. Han granskade alla
de personer han lärt känna någorlunda bra och val-
de ut den, som han tyckte var mest svensk. Så frå-
gade han en av damerna på fabriken vem hon skulle
välja. Jodå, hon valde samma person. Så en kväll
när jag ansände mina rosor kom han till mig med
samma fråga. När även jag röstade på Harry Nord-
gren var det problemet löst.

Då keramik inte var mitt område förstod jag inte
tillfullo hur kunnig han var. Men en dag fick jag
på lab. tag i en keramisk tidskrift från U.S.A., som
även skulle innehålla något om emalj varför jag
tog med den hem. När jag på kvällen även ägnade
igenom några artiklar om porcelin fick jag se en pas-
sus som sade: När det gäller att mata spänningen
mellan skärva och glasur så är fortfarande profes-
sor Walter Stegers metod den bästa. Jag skynkade
över de få stegen till min granne och visade honom
artikeln. Den gladdde honom givetvis och det betyd-
de ett glas vin, en cigarr och en liten föreläsning
över konsten att mata spännningar.

Walter fick behålla sin hjärnas klarhet in i det
sista men sin allergi mot frömjöl blev han aldrig
kvit. Det var tråkigt för på grund därav kunde
han aldrig helt njuta av den blomsterågård hans fru
Maria skapade på bergslutningen. Den bästa at-
mosfären fanns på lab. påstod han. Där såg syror,
alkalier och cigarrer till att frömjolet inte fick nå-
gon chans.

Att han saknade sina gamla vänner och arbets-
kamrater i Tyskland nämnde han aldrig något om.
Men att han inte var bortglömd fick han en dag
påtagliga bevis för. Han firade en bemärkelsesdag
och det skulle bli en liten fest på Strandvik. Då
uppenbarade sig en delegation från Tyskland. Det
var en grupp toppmän med både långa och förnäma
titlar. Mycket högtidliga och korrekt och jag fruk-
tade de skulle dämpa den på festerna så glade och
spirituelle Walter. Det var litet stelt till en början
men när cigarrerna väl var tända visade det sig att
alla var hans forna studenter, som nu kommit för
att hylla sin gamle professor. De verkade nu alla
unga på nytt. Den ena historien följde den andra.
Skratten ekade och alla rycckes med. De berättade,
att bland ljuspunktarna i studentlivet var de kvällar
då de i små grupper inbjöds till sin professors hem.
Då bjöd Maria på kaffe och en massa hembaka,
som passade ständig hungriga studenter. De kunde
ännu den dagen namnet på sina favoriter bland
bakverken och de frågade Maria om hon ännu kun-
de baka samma strudeln. Senare vid ett glas vin
diskuterades inte bara tekniska frågor utan även
humanistiska och livsproblemen stod alltid högt på
programmen. De intygade alla att dessa aftnar hade
betytt mycket för dem senare i livet.

Den ovanligt varmvärmade hyllningen från de
längväga gratulanterna visade hur mycket en be-
gävad och klock lärare kan betyda för den upp-
växande ungdomen.

GRINDSTUGATAN PÅ DEN TIDEN...
Rekryteringsresa till Jugoslavien


I slutet på augusti hade vi överläggningar med arbetsmarknadsstyrelsen och fabriksarbeteleföreningen och fick deras välsignelse.


Vid 16-tiden var vi klara. Vi hade valt ”våra” 20 plus några reserv. Vi överlätt åt arbetsförmedlingen att meddela vilka vi valt. När de arbetsöknande fick reda på om de var uttagna eller ej var vi redan på väg tillbaka till Skopje. Vi unnade oss förstås en god och välbehövlig bit mat på vägen ”hem”.


Conny Rolf

P.S.


D.S.
Tillsammans med andra flygplansresenärer kommer här tjugo jugoslaver på väg från Belgrad per JET-plan till Gustavsvberg. På vidstående sida kan läsas om varifrån de kommer och om deras första dagar här.

Nedre bilden: Jugoslaverna med värden har samlats för gemensamt foto.
SALTSTÄNKB FRÅN FARSTAVIKEN

Det där att söka jobb


Arbetsmarknaden gungar


Har du kommit från ett annat land

eller som jag från en annan kust? Hur länge längtade du tillbaka, hur länge trodde du att det du längtade till fanns kvar. Tog det länge tid för dig att upptäcka att också den egna bygden och dess människor utvecklades och förändrades och mycket av det du saknar bara finns inom dig?

I äldre tider var det klimatförändringar och krig som orsakade folkkörflyttningar, senare skickades gesällerna genom skrävåsendet ut på många vandrings.

Minns du den gången

då du sökte den allra första platsen? Hur vilset det kändes, hur självförtroendet krympte till ingenting.

Den första platsen sökte jag inte, den sökte mig.


Aldrig har jag lyckats


Edla Sofja
EN PRISRESA TILL BREMEN

SKENFIRMAUTSTällNING I BREMEN

Gustavsbergs Handelsskola deltog med 2 grupper på vardera 5 elever i en skenfirmatävling som hölls bland alla skenfirmor över hela Sverige och den gick av stapeln den 12 maj i år. Vår grupp placerade sig på andra plats med knapp marginal från förste pristagaren.

Det var vår lärare Hans Develius, Kerstin Wiberg, Aila Nyman, Anne Eriksson-Ek, Monica Åström och Karin Åström. Som pris fick vi åka till Tyskland på en skenfirmautställning.


Vi var prydligt och enhetligt klädda i kjol och blus som vi fått från Domus i Gustavsberg.


På måndag förmiddag fick vi gå runt i Bremen och titta och handla om vi ville. Kl. 13 bar det av med träget hemåt igen.

Vi fem flickor tyckte det var en verkligt lyckad resa och utställning och tackar alla som har hjälpt oss med detta och hoppas att de efterföljande klasserna kan få uppleva något liknande.

Karin Åström
ÅNNU ETT ÅR EFTER STORMEN

Jula tillsammans
lyder temat på de affischer, som kommer att möta
konsumenterna i våra skyltfönster, butiker och
varuhuset från slutet av november fram till jul.

Öppenhållande inför julen
Söndagen den 6 december
har vi öppet för försäljning och visning i varuhuset
och möbelbutiken klockan 13—17. Omkring varu-
huset kommer bl.a. idrottsföreningen och kvinno-
gillet att ordna försäljning. Förra året var anslut-
ningen av folk stor den söndag vi hade öppet, som
då var den 30 november. För varuhuset och möbel-
butiken blir det förlängt öppenhållande med början
för dagen den 12 december och fortsätter sedan vär-
je vardag fram till jul. Våra livsmedelsbutiker har
öppet till klockan 19 i julveckan. Julafton har vi
alla försäljningsenheter öppna till klockan 13. När-
mare informationer om öppenhållandet inför julen
kommer att meddelas genom brev till samtliga med-
lemmar i början av december månad samt genom
våra flygblad, som går ut till alla hushåll denna
sidan Skurubron och ut i skärgården.

Butiken i Hästtägen har "bytt ansikte". Vi har bytt en stor del av den gamla inredningen i butiken. Varorna har pla-
cerats efter senaste "ritlinjer". Moderna kassadiskar har satts in och det går nu på löpande band igenom kassorna.
Det var nyinvigning med kaffebjudning den 29—30 oktober. Medlemmarna/kunderna tyckte att allt var fint.
RÄDDA BARNEN VÄDJAR

RÄDDA BARNENs höstkampanj gäller i år JEMEN. Ett land där man sväller och för övrigt saknar allt det vi räknar som nödvändigt i ett samhälle.

RÄDDA BARNEN har sedan 1963 arbetat i Jemen där med en vaccineringsverksamhet. Barnlakshalten är mycket stor, 8 av 10 barn dör före 16 år. RÄDDA BARNEN utvidgade därför sin vaccineringskampanj till startandet av landets första — och enda — barnsjukhus.

Projektet har myndigheternas stöd, fast man har små möjligheter att ekonomiskt stödja verksamheten. Förroendet för de svenska läkarna och sjuksköterskorna har utsatts tidigare tro på trolldoktorn "soffin".

Hela insamlingen under hösten går till barnverksamheten i Jemen utom de medel som insamlats av elevrådets Operation Dagsverke som efter beslut skall gå till svenska handikappade.

Lokalstiftelsen i Gustavbergs by RÄDDA BARNEN anordnar bl.a. en aften på Gustavbergs teatern den 26 nov. kl. 19.30. Programmet upptar föreställning av scenstund, musik och lotteri m.m. Vik kvällen den 26 nov. för Gustavbergs teatern. Biljettpriset är 5:— kronor och billetter finns att få på Domus, men också per tel. 301 26, 317 58, 304 35 och 323 41.

RÄDDA BARNENs postgiro är 210345-5.

Har ni önskemål om vart ert bidrag skall gå bör ni notera det.

För RÄDDA BARNEN i Gustavberg
Birgitta Corrias

Nu har vi gjort budget för år 1971


sändes till KF, som genom sammanställning får en bild av hela rikets slutsiffror.

Hur har budget utfällt 1970?

Att döma av siffrorna för tiden jan.—sept. kar det som om budgeten håller och att driftsresultatet i stort sett sammanfaller med vad vi budgeterade för ett år sedan.

Tjäna på att veta om leksaker


Broschyren finns att hämta i Konsumforeningen i varuhuset. Där finns också mycket annan information till er som vill veta mera om olika varor.

G. M-n.
 Semester, var skulle jag njuta av den någonstans? Vad det är svårt att bestämma sig. Stockholms skär-
gård, Dalarna tja där hade jag varit så många gån-
gger förut. Finns det inget nytt. Då, efter en titt i 
SNF:s vårprogram gick det upp ett ljus, Gotska 
Sandön det måste vara toppen. Men efter koll visade 
det sig att resan var fulltecknad, men då dök Svante 
upp som så många gånger förr: jag har redan 
bokat en plats åt dig för det var någon som lämnat 
återbud.

Så den 3 juli på kvällen stack vi, 40 stycken med 
livräddningskryssaren W. R. Lundgren ifrån Dalarö, 
alla med de största förväntningar. Villken tur vi 
har med vådret sa någon, vänta bara tills vi kom-
mer utanför Huvudskär sa skepparn, nog ska ni få 
gunga. Å nog blev det gunga av, jag tror att det var 
bara Kicki och jag som klarade oss.

Halv fem stoppades motorerna och vi var framme, 
då hade vi sett ÖN i drygt en timma. Nu vid- 
tog en omslänsting av gods, folk och packning till 
en stor präm som förde oss de sista 100 m. in och 
upp på stranden. Ja, här finns inte en endaste brygg-
ga på hela ön, utan sista biten dras prämen av en 
caterpiller som ser till att vi kan avsluta båtresa-
torssodda. 400 m. till förläggningen, varav hälften 
på en cementerad gång, resten sand, sand till ank-
larna, så nog är namnet Sandön på plats. Två stora 
bara träer om vardera 20 båddar blev vårt Tuscula-
umnum en vecka framåt. Gott om plats då många 
tilltade.

Första dagen blev väl mest en återhämtningens 
dag efter den gropiga resan, men Svante och jag 
gjorde en tur till Öns högsta punkt Schipkapasset 
42 m. varvid Öns artfattigdom både vad det gäller 
flora och fauna besannades. Floran bestod av lingon 
och blåbär och den allt dominerande ljungen som 
här verkligen var tätt och hög. Den nådde en höjd 
 av 60—70 cm. Tallen var allenarådande längs den 
 här vägen, gran finns knappast alls på ön, däremot 
förskattar det hassel, rönn, ek och idegran som 
skall återkomma till. Vad faunen angår så stod grå 
flusnappare i en klass för sig, sen kom ingenting, 
därpå grönsiska, korsnäbb, större och mindre, bofink, 
gråtrut, fiskmås, silltrut, skrattnäs, ångpipplärka, säd- 
desärla och ejder. Artef med enstaka exemplar var 
tornfalk, sparv hök, stor strandpipare, svärta, stor- 
lom, småskrake, trädskrytare för att nämna några 
från den artistiga jag gjorde upp.

Andra dagen tittade vi på fyrbyn. Där finns 
förutom fyren ett dieseldaggregat som levererar ström 
till de 4 boningshus som finns här + en nerlagd 
skola förstäts (vilken ö står inte med en sådan), 
där det som mest gick 6 barn, 3 tillhörde fyrmat-
taren och 3 stycken ett fyrbiträd. I en utav salarna 
in den gamla skolan hänger alltsjämt kvar en samling 
vingrafifik, signerad Stig Bolling, Ulf Johansson, 
Reinhold von Rosen, Harald Sallberg, Emil Johans-
son-Thor och Stig Åsberg. "Utställningen", som 
kompletteras av oljefärgstavlor av okända mästare, 
hänger i rummet innanför där man har automat- 
telefonen. Den intresserade har bara att stiga på.
Där är aldrig låst.

På eftermiddagen samma dag togs det första kall-
badet, 11° bara, men vilken härlig känsla alldeles 
samma på den halv mil långa stranden med en stilla 
dyning från väst som ligt förde mig in till stranden 
efter att ha vadat ut 50 m. och där intagit ryggläge.

Inte för att jag prövat så värst många av våra
fina badplatser men det här måste vara toppen.
Tredje dagen blev en av de jobbigaste, västra stranden ner till gamla gården tillsammans med Kristina Lindfors, medan Svante gick den östra till Arnagrop och Enelycan, härifrån försökte vi få radikalkontakt med varann men trots det korta avståndet så gick det så dåligt att vi missförstod varandra, varvid Kicki och jag drog oss hemåt. Men efter ett par kilometer fick vi kontakt med Svante igen och då var han på väg mot gamla gården, så det var bara att vända om igen. Vi tog nu kaffepaus och lämnade packningen kvar vid gamla gården för att på återvägen från Hamnuden axla den igen. Hamnuden är den bit av ön som är värst utsatt för havets angrepp, fyren som står där är på väg att rasa.
Insektgruppen skilda slags, 10 arter med sin enda utbredning i Norden just här, fanns det gott om men tyvärr kan jag för lite om dem för att ens nämn dem vid namn.
Ja, jag återkommer till hassel, rön och idegran ity att på ett halvdusin platsen fanns rika beständ av dessa arter, t.ex. på Lilla och Stora Idemoren där även en del stora granna ekar gav oss inträck av små oaser i all denna tallskog. Den lilla ängen vid kapellet var som en lustgård dit vi gärna sökte oss när dagens program var avbetat, kapellet där vi ofta avslutade dagen med stilla orgelmusik, var vakerrt och praktiskt inrett, bänkarna gick att fälla ner så att en sovplats i varje kom i dagen. Kapellet har aldrig varit låst.
Jag sov över hos den hyggliga fiskaren, för att på torsdagen ta första buss till Visby (jag väcktes tidigt av att strandskatorna höll riksdag på fället utanför mitt förr). Jag hade inte aviserat min ankomst förrän på lördag så jag visste inte vad jag skulle ta mig till, men kom att tänka på att en del Gustavsväxelgare semestrade i Tofta, varför jag
RAPPORT FRÅN OXELÖSUND

Centrifugalrör framgångsrikt inom korpisvett

När korpisvettet hade rullat färdigt, stod Centrifugalroses lag på en hedrande andraplats i tabellen. Järnvägen vann för andra året i rad, och med tanke på den hårdare konkurrensen från Järnverkets olika avdelningar måste placeringen betraktas som en stor framgång.

Även bowlingserierna har avslutats och där hade man delat in de 14 lagen i 2 ungefär lika starka grupper. Centrifugalrör ställdes upp med 3 lag. Det var ett av våra lag som belade första platsen i båda grupperna. En stark prestation med tanke på att Oxelösunds-bowlingens ligger på en så hög nivå samt att även aktiva spelare tillåts att deltaga i korpturneringen.

A. ÖH.

Bilder på högersidan.

---


Men på söndagen gav jag mig iväg till Katthammar-vik där målet för min avstoppelse till Gotland, familjen Alskog, bodde. Bussen stannade vid ett gammalt sjömanstorp som enligt Björn var alldeles förfallet när han köpte det för 3 år sedan. Här hade husar gjort ett förnämligt arbete, bibehållit det gamla intriket så långt det varit möjligt, t.o.m. stickorna på det gamla fåhuset fanns med, och vilket jobb.


hade naturliga stup byggde man murar och dessutom finns där en del vad vi kallar grottor, där man förskansade sig. Vårt ett besök — där finns ett utsiktsstort som i klart väder ger en sikt tvärs hela ön.


Helinä Pirkainen som en gång var anställd på Studion som fajansmålare utställer akvareller i litet format på biblioteket fr.o.m. den 9.11. Motiv från Gustavsberg med omnejd.

OXELÖSUNDS KORPLAG


FOTBOLLEN RULLADE UPP I DIV III


Den 24/6 vann Gubbängen hemma med 3–1 och Ronny Andersson gjorde tröstmålet för Gustavsberg.


Den 22/8 gästade Enskede Farstaborg och förlorade med 4–0. Nicko var i slag och gjorde ”hat trick” och Fred Andersson kom också med i protokollet.

Den 28/8 lyckades Gustavsberg slå Högalid borta med 0–1 och Bengt Sundström, som gick vy. gjorde målet.


Korpmästerskap - orientering

Korpmästerskapen i orientering blev succé

Söndagen den 4 oktober arrangerade orienterarna Sthlms korpmästerskap i dagorientering med 550 anmälningar. Vädret var grätt och lite kylvigt, vilket avskräckte en del, varför endast dryga 400 kom till start. Banläggare var Jan Dahlgren som hade 70 skärmar upplacerade i skogarna söder om Farsätterborg.

För första gången prövades elektrisk tidtagning med registrering av 100-dels minuter. I huvudklassen kunde därmed ettan och tvåan skiljas åt. Differensen var närmigen endast 1/100-del!

Tävlingsledare Arne Lindberg kunde efter avslutad tävling notera att det hade klaffat 100-procentigt. Tävlingen var avslutad i så god tid, att deltagarna inte behövde säga några fula ord om bilköerna på Värmdövägen.

Pierre

Pensionärsföreningen - ny lokal för sina träffar


ren Bertil Lindqvist gav en kort redogörelse över folkparksföreningens verksamhet och talade om att det fanns möjlighet att vid kommande träffar visa en eller annan kortfilm.

Vi i folkparksföreningen hälsar våra gamla vänner välkomna och tror att de skall trivas i Kristallsalen.

B. Arendsson

Fotbollen rullade...

Den 26/9 spelade Reymersholm och Gustavsberg oavgjort borta och resultaten blev 1—1. Ronny Andersson lobbade bollen lugnt över Reymers målvakt. Delen 3/10 spelade Gustavsberg hemma mot Årsta S6 och Nicko Oparusic ordnade segern med 1—0.

Den 10/10 åkte Gustavsberg till Hanviken och nu kom det nerver med i spelen. Inför chansen till seriegeger spände grabarnas sig alldeles för mycket och det blev en dålig match, som Gustavsberg förlorade med 1 mål mot noll.


Axman
VANDRA MIN VÄG

Med hälsning till Rossi och Villa.

Som omväxling till vandringarna i när-geografin har jag denna gång gjort en resa genom Italien, Schweiz och Frankrike i sällskap med min hustru och andra trevliga reskamrater, de flesta från Göteborg och mellansvenska orter och endast vi två från Gustavsvik.

Vi steg alltså på ett propellerplan från ”Atlas resor” på Bromma och flög till Bulltofta utanför Malmö. Resan gick på 4.000 meters höjd och det var fritt väder och god sikt och i Malmö var det 16 grader varmt. Vi serverades kaffe och wienerbröd under förrån.


Snart passerade vi altopparna och flygvärdinnorna serverade drinkar för 2 kronor styck och allt annat man önskade, tills de hastigt och lustigt fällde ihop serveringsbordet och böt om till uniformer för nedstigningen mot Genua hade redan börjat. Det gick fint och landningen kändes knappast utom möjliga i öronen. Lufttrycket i bibålorna hann inte riktigt med manadexperterna på flygning, som befann sig i truppen.

Vi lossade våra bälten, tog vårt handbagage och stod åter på ”terra firma”. En våg av varm luft slog emot oss. Termometern visade 42 grader enligt våran Celsius.

Reseledaren kom punktligt och den schweiziska turistbussen fanns på plats. Tullformaliteterna var snart avklarade och vi satt snart väl tillrätta i de av solen väl uppvärmda bussarna.


Vi hade hjälp av reseledaren med namnen på vad vi såg. Alltså fäljde vi floden Scrivia, som senare förenade sig med Pofloden. Slätten karakteriserades av ris- och majsfält och långa rader av popplar och andra salixarter. Vi hade inte långt till staden Pavia, när vi passerade floden Ticino, som också tömmer sitt vatten i Pofloden. Pavia lär ha Italiens märkligaste kloster. Så småningom kom vi till Co-
mosjöns södra ända med staden Como, som visade rykande skorstänar, tydande på stora industrier och så åkte vi igen Chiasso.

> Vårt mål var nu Lugano, som ligger mellan Lago Maggiore och Comosjön vid Luganosjön. Medan vi ånnu befann oss över Poslätten låg solen som ett rött klott vid horisonten och medan mörkret föll, framträdde vågramperna starkare vid viadukterna. Vid somliga viadukter fick man betala för att köra på motorvägen, som var privatägd.

Bustarna var indelade i klasser och betalade olika efter sin storlek.

När vi nu kom till Lugano var det alldeles beckmörkt. Stjärnorna synes svagt i den fuktiga luften men bergstopparna var försettiga med lysande tckken, ibland likt ett kors. Vi kom till hotell Bristol, där vi skulle övernatta. Efter att det att tvättat av oss resdammet, träffades vi till middagen efter den långa resan. Vi startade kl. 9.00 från Gustavsvik och efter 12 timmars resa satt vi och åt en middag på ett hotell i Lugano.


Vi började nedfärden utmed den dalgång som leder floden Reuss förbi Andermatt och Göscheln. Mänga vallkända turistorter passerades såsom Altdorf och då befinner vi oss i Wilhelm Tell’s trakter, vilket många minnesplatser vittnar om.

Vi stannade vid Urnerjön, som är en del av Vierwaldstättersjön, och fortsatte med en båt förbi många vackra platser, bl.a. ett minneskapell för Wilhelm Tell.

Vi fortsatte med bussen mot staden Luzern, men först tog vi en avtackare till Küssnacht och såg på minneskapellet över drottning Astrid, som förolyckades där 1935.

Färden gick vidare till hotell Bernerhof i Luzern, och middagen var färdig, då vi kom fram.

Luzern är en gammal fästningsstad som genomflyttes av floden Reuss. År 1333 byggdes Kapellbron över floden och Vattentornet, som är åttakantigt. På andra hälften av 1400-talets kompletterade man försvarsmålet med en ringmur med nio torn samt på 1500-talets byggdes Kvarnbron över floden Reuss.

Det är de äldsta bevarade fortfattningsverken i kantonen Helvetias historia. Kvarnbron och Kapellbron är byggda helt av trä och försett med invändiga takmålningar från 1500-talet.

Lördagsformiddagen var det torgdag och mycket folk i rörelse. Allt tycktes finnas, såsom häns och kaniner, lök och apelsiner, morötter och palsternackor, sparris och meloner och en massan annat, som jag inte har tittat närmare på. Där fanns också fisken, en del små som transpigg, andra stora som laxar, vackra fiska och fula fiskar, bläckfiskar med halvmetervågar fulla med sugvärtor och så alla skaldjuren naturligtvis. Vi ägnade oss mest åt persikor och körsbär.

Vi gick också omkring i den gamla staden med väl bevarade trädhus från 1500-talet. Ett gynnsamt klimat och förrägliga impregnationsmetoder är förklaringen till att husen klarat sig så bra.


Vi gjorde en utflykt till Lauterbrunnen 796 meter och Grindelwald vid foten av Wetterhorn. De smältande glaciärerna bildade vattenfall till berg-
väggarna, som reste sig till 3.000 meter höjd.


Vi åkte vidare mot Fribourg, som är den katolska kyrkans centrum i Schweiz. Staden grundades 1157 och är ett fint exempel på en stil från medeltiden med vackra portalter, torn och fontäner.

Vi for genom det välkända ost-districtet Gruyère med staden Bulle som huvudort och sen var det inte långt till målet för dagen, staden Montreux vid Lac Léman eller Genève, som vi säger i Svedala. Hotell Terminus tog emot oss med nypressade vaktmästare.


På morgonen därpå fortsatte vi färden längs Genève sjön förbi Vevey, Lausanne och St Sapphorin samt Cully. Vi kom ganska tidigt till Genève, så vi gjorde en rundtur till Internationella Röda Korsets byggnad, FN:s Europacentral och Internationella högskolan m.m. Nationernas Förbund verkade här från 1919 till 1946, då dess byggnader övertick till FN.


Exotiska palmer kantade promenaden och lövträdan i parken och fontänerna imponerade, människor av alla kulörs flanerade eller satt och åt smågås och korv med fes på huvudet eller låg och sov med sitt långa hår, obebokrämade av omvärlden.


Vi passerade Sisteron och stannade i Digne för lunch. Vi satt ute i trädgården under tät sockolönnar och åt, medan husets katt åt upp det som föll till marken.

Så fortsatte vi till Barrême, där vi lämnade Route Napoleon och tog över på Route d’Hiver. När vi sedan kom till den medeltida borgen och staden Entrevaux passade vi på och tog en kaffepaus och sen fortsatte vi till Nizza.


Då vi efter några timmar kom dit, meddelade vakten att forsten hade fått gäster, så vi fick inte
NY ALLMOGE TILL JUL

Vår kårä dekor Allmoge har fått ny silhuett på ugnssätter vitropslin. Flata, djupa tallrikar, fat, form, gryta med lock, kastrull, saladjär, kaffe- och tekopper, sejdel ochbringare finns.


Men nu är den mogen för förnyelse igen.


Så återvände vi till Nizza. Hela bukten vid Monaco var belyst och kring en simanläggning på gick en uppvissning i höga hopp fast det var mitt i natten. De många lustjakterna låg på parad, ty fursten hade prominenta gäster, som gjorde natten till dag, så slapp man det besvärliga solskenet...

Nästa förmiddag lämnade vi Nizza på en av Cornichevägarna och då såg vi Monaco och Monte Carlo från en annan horisont, litet grand från ovan. På färden besökte vi en parfymsfabrik och fick även handla till billiga priser. Vid Menton lämnade vi Frankrike och vi passade Ventimiglia och San Remo. Vi befann oss alltså på Riviera del Fiori eller Blomsterrivieran, som vi brukar säga, och snart var vi framme i Alassio, där vi stannade till och åt lunch, tittade på stranden och så fortsatte vi till flygplatsen i Genua.


Axman
GUSTAVSBERG

Födda
6.9 dotter till Martri Risto Johannes Virta o. Berit Henny Irene Wrigsell, Mariag. 10
6.9 Tommy Lennart son till Lennart Wilhelm Johansson o. Gun Lillemor Sillanpää, Rutens v. 2
8.9 son till Nils Göran Karlsson o.h.h. Marianne Kristina f. Pettersson, Björnskogsv. 42
13.9 son till Tommy Lars-Ove Persson o.h.h. Sol- Britt Signe Margaretha f. Bäckström, Björnskogsv. 64
16.9 dotter till Karin Margareth Appelbro f. Stok, Renv. 8
22.9 dotter till Karin Margareth Appelbro f. Stok, Renv. 8
22.9 dotter till Börje Lennart Carlson o.h.h. Svea Ingegård f. Andersson, Skyttev. 15
23.9 Mike-Petri Mattias son till Pekka Mattias Väurla o.h.h. Maire Annikki f. Saari, Mariag. 2
2.10 son till Leif Åke Gustafsson o.h.h. Lilian Birgitta, f. Wiberg, Meitens v. 1
8.10 son till Rolf Erik Mattias Nyman o.h.h. Eivor Solveig Margareta f. Finnliä, Bergvä 3 A
11.10 dotter till Bertil Hilde Kindberg o.h.h. Elsa Britt Marie f. Larsson, Almgårdsv. 22 A, Mörtnäs
17.10 son till Olof Gösta Persson o.h.h. Siri Lilian Margareta f. Lundin, Skyttev. 16 NB
18.10 dotter till Stig Martin Olav Enfors o.h.h. Marianne Monica f. Salomonsson, Villag. 12
21.10 son till Bo Lennart Sandin o.h.h. Kristina Margareta f. Ekfor, Renv. 6
22.10 dotter till Sven Arne Bertil Lindberg o. Anna-Maria Berglund, Rådhusv. 38
27.10 son till Lauri Toivo Korhonen o.h.h. Pirjo Tellervo f. Toivainen, Skärgårdsv. 13
1.11 son till Kari Toivo Salakka o.h.h. Vappu Mirjam f. Sorva, Mariag. 1
6.11 son till Matti Vasankari o.h.h. Leena Annikki f. Eilo, Kullen 1

Vigda
18.9 Sune Leif Henry Jansson o. Karin Lilly Kristina f. Ahlqvist
28.9 Gunnar Lennart Lindblad o. Eivor Agnete f. Olsson
2.10 Egil Cederborg o. Inga Kristina f. Söderberg
3.10 Bernt Folke Andersson o. Nancy Monica Zineta f. Andersson
17.10 Pekka Mattias Haurula o. Maire Annikki f. Saari
17.10 Pentti Johannes Ekman o. Sirkka Kaarina f. Pälssynaho

Döda
18.9 Evert Victor Andersson, Tallkenen 26 61 år
26.9 Erik Kasper Eriksson, Kullen 2 79 år
3.10 Elsa Erika Sejfida Jonsson, Gustavsgården 79 år

2.10 Albert Anton Steinauer, Anneberg 35 år
9.10 Sigurd Andreas Stöver Martinsen, Mörtjä 67 år
18.10 Elsa Maria Johansson, Mariaplann 8 78 år
9.11 Albertina Wilhelmina Andersson i. Blomberg, Fatoa gårde 8 53 år
9.11 Augusta Margareta Johansson f. Mattsson, Gustavsgården 92 år

Tack
Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 60-årsdag.
Sven Ullberg

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-årsdag.
Lars Svenson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-årsdag.
Olle Östgren

KYRKVALLARNA FORTSÄTTER
Varje torsdag kl. 19.30 är det i Gustavbergs kyrka aftonbön, som församlingens medlemmar får komma och be gemensamt. Varannan torsdag i höst dessutom kort bibelförklaring över ämnet "Frälsningens väg".

EN INTRESSANT FÖRSAMLINGSAFTON

Då jag fira min 50-årsdag på annan ort undanbedes all uppvaktning.
Roland Fröberg

A. F. BECKMAN
Begravnings- & Eldbegägnelsebyrå AB
Götgatan 33 - 116 21 Stockholm
Affär och kontor: vxl 449870
Efter kontorstid: 43 58 43, 43 50 08, 40 94 90
INGARÖ

Födda
8.10 en dotter till Dieter Prusky och h.h. Viera f. Fedrova från Marikavägen 11

Vigda
1.10 Bruno Karl Harde från Tyska S:tta Gertruds förs. Stockholm och Inez Sofia Bondesson från Lillängen
30.10 Hans Roland Westrin och Lotten Elisabet Haraldsdotter f. Brandt från Karby gård

INFÖR ETT NYTT KRYKÖÄR
Söndagen 22/11, Domssöndagen, slutar innevarande kyrkoär. I högmössan kl. 11 ser vi fram mot denna tidsålders slut och domens dag.
Första söndagen i advent den 29/11 börjar ett nytt kyrkoär. Då firar församlingen högmössan kl. 11 i glädje, att ett nytt nådens är ges oss. Kl. 18 samma dag hålles adventsgudstjänst med ljustäg och körsång.

FORSAMLINGENS DOPDAG
Under det nya kyrkoäret blir en söndag i månaden församlings dopdag. Dopakten infogas då i församlings gudstjänst, och dopets innebörd, att man upptages i Kristi Kyrka, och församlings ansvar för dem som är döpta framhålls.
Dop kan givetvis också ske vid andra tider och tillfällen.

DOPLJUS
kommer fr.o.m. det nya kyrkoäret att överlämnas som församlings gåva till dem som döpas. Namn och dopdag står angivna. Meningen är, att man varje årsdag av dopet tänder dopljuset till påminnelse om och glädje över frälsningen från mörkrets värld till Guds rike.

PASTORSEXPEDITIONEN
är öppen kl. 11—13 och 17—19 tisdagar och torsdagar. Övriga vardagar (utom onsdagar) träffas kyrkoherden per tel. 300 52 säkrast kl. 9—10.
Kyrkoherde Ekström är ledig onsdagar med komminister Lundquist som ersättare.

FULL FART I SKEVIK


ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJÖBECK
Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22
Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGAREN
Kloka val
Kortfattad orientering för Er som skall köpa nytt till hemmet samt råd om finansiering och försäkringsskydd.

Det här häftet börjar där du också helst ska börja:
Med att göra upp ett mönster för hur man köper på rätt sätt. Och hur man får råd att göra det! Kloka val tipsar om möbler, babyartiklar, leksaker, TV, stereo mm.

Du har alltså allt att vinna på att läsa Kloka val. Gör det! Finns i Domus eller kan rekviseras på kupongen.

Märket för konsumenter i förening.

1970

Nyhet — som kommer —
Restaurangservis i Benporslin.
Formgivare: Karin Björquist  Stig Lindberg

AB GUSTAVSBERGS FABRIKER