**Vinnare i Dunkers tatueringstävling 2011: Simon Sandén**

historia: Någonstans i nuet (ett nytt kapitel)

Musiken dånade i högtalarna, jag dansade rundor i min lägenhet, jag stannade upp och såg mig själv i spegeln. Fan. Riktig jävla glädje. Fan vad skönt. Jag fortsatte dansa rundor samtidigt som jag städade undan lite. Jag tog en paus, gick ut på balkongen. Tittade ut över höga stenhus, såg sundet, såg Helsingör. Fint. Jag tände en cigarett och kände samma lyckorus som jag gjort 10 minuter tidigare. Fimpade cigaretten och gick in och satte mig här. Musiken dånar fortfarande och jag sjunger med så gott jag kan. Stackars grannar. För 10 år sedan fick jag diabetes, sedan dess har jag varit på sjukhuset fler gånger än jag vad jag gjort läxor. Jag har alltid glidit fram och precis klarat varje årskurs. Precis klarat av att få betyg. Kom precis in på den linjen jag ville. Bytte linje efter ett år. Kom därefter precis in på den nya linje jag sökt. I somras fick jag diagnosen ADD. Nu vet jag vad allt beror på. Nu vet jag varför allt varit som det varit. Jag har klarat av det, ovetande om mitt problem. Nu vet jag vad problemet är, och jag kan handskas med det. Jag ska fira detta, jag ska fira denna glädje, jag ska föreviga denna stund. Detta glädjerus. Jag ska tatuera mig, något jag velat göra, väldigt länge. Trots det har det aldrig blivit av, precis som med allt annat, läxor, körkort och massa annat skit som jag lagt åt sidan. Nu gör jag inte det längre. Nu tar jag tag i saker, nu fungerar mitt liv så som det ska fungera. Fan vad skönt! En tatuering. Kanske en båt, en sån man ritade när man var liten, enkel och ett stort segel. På armen, bröstet, jag vet inte riktigt var. Men den ska göras. För att fira detta rus av glädje, av ren jävla lycka, av hopp. Kanske representerar båten den resa jag hittills gjort, att jag fortfarande tar mig framåt trots alla oväder jag fått utstå. För mig har det varit just det, oväder, för mig har det varit jävligt svårt och jag har mått jävligt dåligt genom åren. Det finns folk som har varit med om värre saker, som också klarar av mer saker än vad jag gör, som blir mer än vad jag någonsin kommer bli. Men jag har klarat av det som jag känt varit omöjligt. Jag har klarat det, och jag, jag har vunnit. Båten representerar ingenting, det är bara för mig, en medalj.

Nu ska jag ut på balkongen igen, jag ska tända en ny cigarett, och jag ska njuta av att vara mig själv. Jag ska njuta av medvinden och förbereda mig för nästa oväder. För det kommer komma, och jag kommer klara av det.