**Historik   skriven av Lars-Gunnar Kristersson**

För femtio år sedan, den 4 april 1954, blev jag lycklig ägare av ett kontrakt till tomt 95:1 på Södra Svärdsö. Tomterna såldes av AB Skärgårdshem, Lilla Nygatan 4 i Stockholm. Ägare till bolaget var Dir. Erik Hallström, som i januari 1942 köpt stamfastigheterna Svärdsö Södra 1:1 och Svärdsö Norra 2:1. Avsikten med fastighetsköpet var redan från början att avsätta viss del av marken för fritidsbebyggelse. Två områden reserverades för detta ändamål: B-502 och B-509. B-502 kom att innefatta tomterna Svärdsö 9:1 – 63:1, dvs. i stort sett vårt norra område.

Försäljningen påbörjades omkring 1945. Den var uppdelad i minst tre olika tidsintervall, troligtvis beroende på att tillgängligheten i form av vägar till de avstyckade tomterna var minimal för att ej säga helt i avsaknad av. Utöver försäljningsvillkor, inskrivna i köpekontrakt, gällde från kommunens sida de fastställda bestämmelserna i Torö-Akt 312 och 356.  
  
Omkring 1952 var de flesta tomterna sålda och området B-509 började nu saluföras. Det innefattade tomterna Svärdsö 65:1 – 115:1, dvs. södra delen av vårt område och Stattnäs. Vid denna tidpunkt gällde nya bestämmelser fastställda i Torö-Akt 348:1.  
Den stora skillnaden var att nu måste ägaren garantera och upplåta grönområden, som inte senare skulle kunna avstyckas och försäljas. Denna skrivning har senare visat sig få mycket stor betydelse, i och med att den har förhindrat försök från Nynäshamns kommun att använda områdena för andra ändamål.

1954 var nästan alla områdets 106 fritidstomter, eller som det står i Torö-Akt 348:1 "villabebyggelse för sommarnöjesändamål", avyttrade.  
Som kuriosa kan nämnas att jag på Dir. Hallströms kontor ovan nämnda dag utsattes för ett regelrätt förhör angående min bakgrund och anledningen till mitt intresse för kontraktet. Detta skedde dock på ett mycket belevat och artigt sätt från Dir. Hallströms sida, men med frågor om mitt privata liv som kanske inte skulle ha accepterats i dag. Det hela slutade med att Dir. Hallström slutligen uttalade att han funnit mig värdig kontraktet och att han förväntade sig att alla amorteringar skulle ske punktligt och i överensstämmelse med gällande regler.  
De första åren gick all min fritid åt till att röja och planera för kommande byggnation, varför mycket liten tid ägnades åt kontakt med grannar och omgivningen i övrigt. Detta gällde säkert ej enbart mig utan i stort sett alla de nyblivna tomtägarna.  
  
Så småningom kom jag underfund med att några förutseende tomtägare, kalla dem gärna eldsjälar, under sina första år på Svärdsö även lagt ner ett mycket stort arbete med att skapa möjligheter för att i framtiden få till stånd ett väl fungerande område. Eldsjälarna inte bara startade de olika aktiviteterna, de fullföljde dem också till dess att önskade resultat uppnåtts.

När den värsta nybyggarivern lagt sig visade det sig nämligen att man vid köpet av tomten ej tänkt igenom vissa viktiga detaljer, som t.ex. vägarnas och brunnarnas kvalité, tillgång till iordningställd badplats tillika båtplats, för att bara nämna några elementära förutsättningar för ett rikt friluftsliv. Avsaknad av elektricitet kom först när man tröttnat på romantiken med osande fotogenlampor och ibland livsfarliga gasolkök.  
Det initiativ som då hade tagits till bildandet av någon slags intressesamordning kan ej nog uppskattas i dag.

Jag har valt att kalla det för intressesamordning för det var mycket som behövdes samordnas och vilken eller vilka former som det skulle ta var troligtvis ej helt givet. För såväl gamla som nya tomtägare kan det därför vara av intresse att komma ihåg och/eller inse att vårt i dag välordnade område ej av en slump blivit vad det är. Åtskilliga frivilliga dagsverken har lagts ned, vilket skapat inte enbart bestående materiella värden utan även en god grannsämja och bidragit till många glada och bestående minnen. Samordningen resulterade först i bildandet av Svärdsö Södra Sportstugeförening.  
Efter några år var det naturligt att arbetet med vägarna bröts ut och därför bildades Svärdsö Södra Vägsamfällighet.  
  
Vid redogörelse för de olika aktiviteterna inom Sportstugeföreningen har jag valt att dels redovisa dem var för sig men dels också efter en tidsaxel. På så sätt hoppas jag att det tydligare ska framgå vilken betydelse Sportstugeföreningen har haft och fortfarande har. Det var ett mödosamt arbete de första styrelserna hade framför sig, men de gav sig målmedvetna i kast med uppgifterna och alltid med ett leende på läpparna.  
Många frågor har under åren fått sin slutliga lösning på olika sätt och belastar ej längre Sportstugeföreningen på samma vis som i början. En av de från början allra viktigaste frågorna, allmänningarna och grönområdena, är dock i dag om möjligt än mer aktuell och nödvändig att bevaka än tidigare. Därför har särskilt stor omsorg nedlagts för att belysa den ur såväl gamla som nya perspektiv.

När det gäller Vägsamfälligheten är redovisningen på ett sätt enklare. Här gällde det att så fort som möjligt åstadkomma farbara vägar till rimlig kostnad. Ingen väg undantagen. Kostnaden måste av förklarliga skäl slås ut på ett stort antal år, varför egen insats efter egen förmåga blev en central punkt. Grävmaskiner beställdes enbart när det var absolut nödvändigt.

Vissa personer kommer att i de olika avsnitten av förklarliga skäl att nämnas vid namn. Det är ofrånkomligt. Detta hindrar inte på något sätt att ett varmt tack måste få framföras till alla de icke namngivna, som i eller utanför styrelserna offrat mycket av sin fritid och helt utan egen vinning utfört och fortfarande utför ett mycket behjärtansvärt och bestående arbete.  
  
Denna redogörelse hade inte varit genomförbar utan tillgång till handlingar och protokoll. Muntliga bidrag från alla de som minns bättre än jag har utgjort ett värdefullt komplement.  
Att vid en redogörelse som denna ha tillgång till, och hjälp av, den ende kvarvarande som var med från allra första början – Börje Kjellman, Sportstugeföreningens förste ordförande – kan nog anses som mycket unikt och vetskapen om detta faktum har till stor del bidragit till att jag vågat ta detta steg. Utan att på något sätt gradera hans olika insatser i de olika aktiviteterna under dessa år, så måste man framhålla hans aldrig sinande intresse för våra allmänningar och grönområden. Ösmo kommun och senare Nynäshamns kommun har under åren kastat rovgiriga blickar på vårt område. Hittills har, genom sammanhållning och kraftfulla insatser, området kunnat bevaras intakt. Det Börje ej vet om paragrafer, resolutioner och byggplaner nummer si och så är i detta sammanhang troligtvis ej värt att veta.

En annan stor tillgång har varit Gösta Rindebrant. När han väl gick i land (läs: sålt sin gamla fina träbåt) har han ägnat Sportstugeföreningen mycken tid. Att bryggorna kom att bli ett av hans skötebarn låg ju nära tillhands, men han var och är också lyhörd för allt annat som ligger inom Sportstugeföreningens intresseområde.

För de som ej vet det måste jag till sist göra en bekännelse. Jag har visserligen sedan 1960 kandiderat till och invalts i de olika styrelserna som bl.a. kassör, men det är Gun, min hustru, som hela tiden har dragit det stora lasset. Från början, innan dataåldern, var det papper och penna, Facit-snurra och kvoter med tre decimaler, handskrivna debiteringslänger och postgiroblanketter o.s.v. som gällde. Jag bara solade mig i glansen när revisorerna på årsmöte efter årsmöte läste upp att verifikationer och räkenskaper var förda med god ordning och utan anmärkning. Mellan 1989 och 1999 blev Gun kassör på riktigt.

​

Svärdsö i april 2005

**Lars-Gunnar Kristersson**