IWmöte i Hittarps Hus den 3 mars 2022

Föredragshållare Pelle Johansson

Pelle arbetar sedan 2006 på Kulturmagasinet på Fredriksdal. Han har med stort intresse studerat Gummifabrikens historia och i synnerhet kvinnorna som arbetat där.

Gummifabriken startades 1890 av Johan Dunker och man började tillverkning av galoscher 1891. Gummi var liksom te, kaffe, sirap, frukt, jute mm importvaror och rågummit kom då från Brasilien. Gummi användes till mycket som bollar, slangar, ballonger, packningar skor, isolering mm. Men rågummit var inte lätt att hantera. Det skulle hettas upp och kemikalier som bly var med i processen så de första åren var jobbiga med en del olyckor. 1897 var 400 personer anställda.

 1902 började man tillverkning av bl.a. slangar och bollar.

Johans son Henry hade nu tagit över och man registrerade varumärket Tretorn. Stövlar och skor tillverkades och företaget växte och på 1950-talet var Gummifabriken Helsingborgs största arbetsgivare med som mest 3200 anställda. Tyvärr försämrades lönsamheten i konkurrens från låglöneländer och i december 1979 lades fabriken ner.

Kvinnorna var under alla år alltid i majoritet bland arbetarna. Alltid lägre lön än männen. 1913 var lönen hälften av männens. Kvinnorna var unga, mellan 16 och 35 år. Först när fackförbundet efter en strejk 1930 med 4 kvinnor i förbundet börjar arbeta för bättre löner höjdes dessa men först bara obetydligt.

En kvinna som Pelle uppmärksammat i alla protokoll från tiden 1940 är Betty Svensson. Hon arbetade för bättre arbetsförhållanden på fabriken som bättre stolar, snyggare toaletter, ta hand om nyanställda, ta hand om långtidssjuka.

Tretorn ligger ju på söder men det var då centralt. GAkyrkan och torget var centrum. Man flyttade in från landet med sina djur och odlade så gott det gick. Hyran var dyr och man flyttade ofta.

Pendlandet över Sundet började när färjorna fick regelbundna avgångstider på 1890-talet. 46 kvinnor pendlade då dagligen tur och retur.

Sjukskrivning på lördagar var vanligt. Det fanns Barnkrubba redan 1912 men veckorna var långa och tunga. 20% av de som sjukskrev sig var kvinnor.

Stolt visade Pelle foto på 6 tennisbollar, de sista som tillverkades på Tretorn 1979.

Tack Pelle för ditt intresse och engagemang.

Vid datorn

Elisabet Åstrand