Gamla stockholmsminnen antecknad av fru Maja Landberg (född1872) och upplästa vid en vårmiddag 1963.

På 1880-talet bodde vår familj på Södra Bastugatan uppe på höjden vid Söder Mälarstrand. Där var idylliskt med små hus med trädgårdstäppor. Gatan dit upp var backig och besvärlig. På sommaren använde vi en rankig trätrappa ned till Söder Mälarstrand.

Vilken underbar utsikt det var däruppe. Så storslagen. Hela Riddarholmsfjärden, Kungsholmen, Riddarholmen, Norr Mälarstrand. Alla dessa mälarbåtar, vita, vackra lastade med mälarprodukter till Norr Mälarstrand. Där var det liv och brådska. Det köptes och såldes under högljudd diskussion om varor och priser. På några morgontimmar var affärerna klara. Båtarnas besättningar fick en stunds vila för att på eftermiddagen återvända hem.

Söndagen var en festlig dag. Många båtar var då lövade och flaggprydda och musik hördes, vanligen handklavér En massa festklädda människor på lustresa. Det var glädje och sång.

Till Söder Mälarstrand kom på höstarna Ålands- och Estlandsskutor lastade med salt sill, strömming och fårkroppar. Fina varor. En fjärding strömming och en fårkropp måste man ha, om man så måste dela med grannar. Och så potatis till vinterförrådet. Då var det livlig kommers på skutorna.

Vidare till Lilla Torget. Där stämplades griskroppar och vägdes. På väg dit passerades gamla pumphuset som reglerade vattenståndet mellan Mälaren och Saltsjön. Det var intressant att se väldiga stockar, lämmar och luckor. Då portarna öppnades störtade vattnet fram med ett väldigt brus och dån.

Så kom man till fiskhamnen. En stor flotte vid saltsjösidan. Dit kom tidigt på morgonen in fiskare från Waxholm och skärgården däromkring med sin nyfångade fisk. Att tänka sig vad den tidens människor fick och kunde arbeta. De måste ju segla eller ro in till Stockholm och efter avslutade affärer hem igen. Men färsk och fin fisk fick stockholmarna. Jag minns den härliga waxholms-strömming.

Ovanför fiskhamnen fanns skeppsmäklaraffärer med allt som hörde branschen till. Ett rep med skeppskringlor hängde som en stor krans på en spik utanför dörren. De var hårda, blanka och salta. Vi tyckte de var goda. Man var ej så bortskämda med söta färska vetebullar på den tiden.

Så gick vi mot slussen förbi Karl Johans staty. Fick man då se Johannes brandkår komma svängande över Slussen i vild fart uppför söderbackarna var det en gripande syn. Knäna nästan vek sig. Först manskapsvagnen med fyrspann. Väldigt tutande. Så stora och lilla sprutan. Jag minns brandkårens första ångspruta. Tyckte det var förunderligt där den tuffade iväg utan hästar.

Nu är vi framme vid Kornhamnstorg. Där såldes allt i livsmedel som lantbrukarna söder om Stockholm förde till stan. Mycket folk och livlig kommers på förmiddagarna.

Nere vid kajen låg vedskutorna. Där såldes ved i parti och minut. Längre ned mot järnvägsbron låg köttorget. Så fortsatte man fram till riddarholmskajen. Där satt kvastgummorna, de som plockade allt från skogen löv, kvistar, blommor, svamp , bär och annat. På andra sidan kanalen sålde krukmakarna allt från lergökar till stora fat och krukor.

På väg mot riddarhustorget låg ett lite finare torg. Där såldes frukt och grönsaker.

På alla torgen var det brådska, liv och rörelse. En massa gubbar med dragkärror. Då kommersen var över skulle allt bort till nästa dag. Torgen skulle vara rensopade och fria till eftermiddagen.

Ett salutorg bjuder på så mycket. All denna mångfald av varor och människor. Ger man sig tid att se och tänka finner man så mycket vackert, intressant och roligt.

Jag är född 1872. Skrev detta vid Stockholms 700-års jubileum.

Maja Landberg