[STHLM i mitt hjärta](http://blogg.dn.se/sthlmimitthjarta/%22%20%5Co%20%22STHLM%20i%20mitt%20hj%C3%A4rta)

Följ med några av DN:s skribenter när de skriver om det Stockholm de möter, både i sitt arbete och på sin fritid.

SENASTE INLÄGGEN

[Odenplan 19.42](http://blogg.dn.se/sthlmimitthjarta/2010/12/23/odenplan-19-42/%22%20%5Co%20%22Permal%C3%A4nk%20till%20Odenplan%2019.42)

Skrivet av [Maria Ringborg](http://blogg.dn.se/sthlmimitthjarta/skribent/maria-ringborg/) 11:16, 23 december 2010 i kategori [Innanför tullarna](http://blogg.dn.se/sthlmimitthjarta/kategori/innanfor-tullarna/)

Doften från en viss möbelfernissa knockar mig alltid. I gathuset på Upplandsgatan 79 låg en liten firma som restaurerade möbler. När man gick genom gången till gårdshuset slog lukten emot en. Det var 70-tal och mina föräldrar hade rivningskontrakt i väntan på skövlingen av Norrmalm. Huset var byggt vid sekelskiftet och standarden låg. I vår lägenhet fanns ett hål i golvet, hej Kalleihålet sa jag till grannen under oss. Hejhej, sa Kalleihålet.

Det var alltid fest på gården. Vi ungar sprang omkring utan någon som helst uppfostran, det var ute med auktoriteter. Maten smakar bajs, skrek vi och skrattade. De vuxna drack Vino Tinto, rökte i bilen när barnen satt i – utan bälte givetvis – och de som mot förmodan gifte sig gjorde det barfota. Min älskade moster kom förbi och luktade läder och cigarettrök. Jag sökte igenom hennes handväska efter Toy. De hade runnit ur asken och låg på botten bland skräp och tobaksflarn. Tuggummi var min grej, så fort jag såg ett pillade jag upp det från gatan och stoppade blixtsnabbt in det i munnen. Ju ljusare nyans, desto lättare att få loss.

Numera kan jag köpa hur många tuggummin jag vill tänker jag och går förbi mitt barndomshus som fick stå kvar.

maria.ringborg@dn.se