Dopisy – indicie

**1. na větvi stromu**

*V prostoru, kde dnes stojí řada budov a najdete dětské hřiště, byly za mého dětství jen louka, potok a zahradnictví pana Fialy. Zahradnictví rodiny Fialovy zde vzniklo už před první světovou válkou (založila ho Alžběta Fialová), proto se místu říkalo a stále říká Fialka. Přes potok, který protékal celým údolím, byly postaveny můstky. Tam jsme si taky chodili hrát. Na Fialku se chodilo sáňkovat a taky na lyže. (František Křížek\*1932)*

*Otázka: Kam se tu dá jít v zimě sáňkovat?*

*Další indicii najdete tam, kde je v hloubce voda.*

**2. na studni**

*Tam byl takovej malej rybníček. Byli tam ty brouci potápníci. Ty jsme tam chytali s těma čolkama a když jsem nabral to bahno černý, smradlavý, tak v tom byly takovýhle malinký bílý škebličky. Takže já jsem to zažil, že to bylo živý. A v tom šedesátým devátým roce přišlo ňáký rozhodnutí, že to zavezli. A ty chudáci, ti čolci, a že jich tam bylo takových dvě stě možná. Ti tam prostě lezli chudáci po tý louce nebo po tom poli. Ten pan zahradník Fiala, to se jmenuje Fialka podle něj, ten tam pěstoval zelí. (Dalibor André\*1948)*

*Otázka: Co roste okolo rybníčka nebo potoka? Dopis hledejte na stromě!*

**3. na vrbě**

*Táta byl muzikant, že jo? A to jsem vám asi říkala, že tady dole co teďka stojí ta Sadová a Nová, tak tam byla louka, tam byla zelená nádherná louka plná pryskyřníků. Protýkal tou loukou potok, tam byl takový sráz, tam kde je dneska ulice tak tam byl takový sráz, protýkal potok, který šel právě tadyhle až kolem Fialky a tam se ztrácel až potom podzemí nebo v nějakym rybníku. A tatínek nás volával domů. Že vyšel takhle nahoru do patra, vzal tu flétnu a zahrál nám hlavní téma z flétnový první věty Dvořákovy Novosvětský. A my jsme věděli, že máme běžet domů*. *(Hana Jemelíková\*1936)*

*Otázka:* Poznáte pryskyřník? Roste tu někde? Umíte pískat? Z čeho byste si udělali na jaře píšťalku?

**4. cedule Sadová/Nová**

*No a jindy jsem chodil pást krávy tady s kamarádama. Na pole, kde byly brambory. Tam jsme zapalovali tu suchou nať a pekli si brambory. Tam v těch místech mezi tratí a dnešním muzeem tam byl stoh. Z toho jsme si dělali skluzavku. To měl pak ten hospodář hroznou radost, že jsme mu to tak rozvrtali. (Jan Petříček \*1927)*

*Otázka: Kam byste šli na skluzavku?*

**5. skluzavka na hřišti**

*To, co je teď Komenskýho náměstí, tak to bylo pole. Tady všude po těch polích jsme lyžovali. Když mi bylo takových osm deset, tak jsem dostal nový lyže. Tam jsme honili s kamarádama koroptve! Tam bylo hejno asi dvaceti koroptví. A bažanti nám tady normálně chodili na zahradu. (Dalibor André\*1948)*

*Otázka:* Kudy byste šli ven z města, kdybyste byli bažant nebo koroptev, co špatně lítá?

**6. zadem za zahrádky**

*Tady byl takovej cíp tý louky, tam byli motýli, tam jsem se naučil všechny motýly. Tam byly všechny babočky, všechny okáče, všechny modráskové, ale to bylo! Ale těch byly tisíce, tisíce! (Dalibor André\*1948)*

*Otázka:* Kde tu kvetou luční rostliny? Jakého motýla jste viděli naposledy?

**7. v proluce mezi řadovkami**

*Cestou ze školy jsme chodili na ovoce. My jsme taky měli doma dvě třešně, ale od těch sousedů, to víte, byly lepší. My jsme ale nikdy ty větve nelámali. My jsme ty stromy znali, my jsme věděli, co nás ještě unese.* (*Jan Petříček \*1927)*

*Otázka:* Kde je nejbližší třešeň, na kterou se dá dosáhnout?

**8. na třešni**

My jako kluci malí jsme taky pásli na podzim, když bylo posekáno obilí… Jednak se sbíraly klásky, no a my jsme běhali bosi teda, i po strništi. To nebyl žádnej problém pro nás.

(Jan Petříček \*1927)

*Otázka:* Pro koho sbírali kluci klásky? Co pro ně můžete tady natrhat vy?

**9. u slepic**

*Za války jsem vyměnil hodinky s ruským vojákem za vojenský dalekohled, ale když jsem pozoroval vojáky z mostu, tak mě chytli a dalekohled mi vzali.* (*Jan Petříček\*1927)*

… nejkratší cestou k mostu 5. května

**Na místě: pešunk u trati – dopisy už bez otázek**

**u hrušky**

*Vono bejt na tý zahradě to nebyla žádná sláva, ale bylo to blízko trati, blízko toho mostu, takzvanýho sebevrahů. A voni ty koridory kolem těch železnic, jak jsou tam ty svahy, tak to je ideální prostředí pro výskyt spousty druhů a podmínky jsou tam pro to šíření. Tam jsem asi nejdřív začínal s těmi motýly, v blízkosti toho mostu vlastně.*

*No tehdá bylo všeho všude! Ta bohatost byla neskutečná, nesrovnatelná s tím, co se vidí dnes!*

*Bylo to tam sečený, ale v některejch místech byly třeba kamenitý náspy, kde byl třeba modrásek rozchodníkovej. Byla tam řada dalších druhů modrásků, ale vzpomenu si jen na vikvicovýho, ale bylo jich tam určitě několik. Ale ta paměť tam nedosáhne. Mateřídouška tam rostla taky. A našel jsem tam housenku lišaje pryšcovýho.*

*(Jan Křeček\*1943)*

**u praku**

*A to jsme lítali až do lesa a do toho remízku, my tomu říkáme Medvědí jezera (za Marvánkem, rybníky Rozpakov a Srnčí), tam je takovej ohromnej remízek ve stráni až směrem ke Světicům a tam jsme měli bunkr, a dobře zásobenej. Takže si pamatuju, jak jsme kradli mamince kompoty a marmeládu, abychom tam měli zásobu. To byl vykutanej bunkr do tý stráňky v tom remízku. No jo, jenže pak druhá parta, tady kolem starý cihelny nahoře, ti byli starší a byli to hrozný syčáci.*

*Takže my jsme třeba do praku dávali pouze hliněné kuličky, které jsme předtím uhnětli a usušili na slunci. A tydle gauneři, nemůžu jmenovat, Čáp třeba, vo 5 let starší než my, tak ty stříleli kuličkama z kuličkovejch ložisek… to teda jako, z dnešního pohledu to teda je šílený!!! No, ty nás teda vypudili votamtaď, zlikvidovali naše zásoby všechny možný včetně zbraní, luků, šípů a kýho ďasa a tím skončilo tohle období bunkru.*

*(Jindřich Halaš\*1942)*

**u ovečky**

*Přišli jsme ze školy, bouchlo se taškou a šlo se. To šlo takovejch možná dvacet třicet koz. Táhlo po silnici do příští vesnice, do Krabošic. Měli jsme s sebou pytel, na kterém jsme seděli, někde jsme nakradli brambory nebo si někdo něco přines a dělali jsme ohýnky. Kozy se pustily, ty se spolu pásly. To byla nejkrásnější věc, kterou znám – chodit pást kozy.*

*(Oldřich Schreiber\*1932)*