Vzpomínky zkrácené

„Tam byl takovej malej rybníček. Byly tam takový malý bílý škebličky a brouci potápníci. Ty jsme chytali i s těma čolkama.“

(Dalibor André\*1948)

„Tam, co je dnes ulice Sadová a Nová, byl takový sráz a pod ním protékal potok. Byla tam nádherná zelená louka plná pryskyřníků, kde jsme si hrály. A tatínek, když chtěl, abychom šly domů, tak vyšel na balkón a zahrál na flétnu téma z první věty Dvořákovy Novosvětské. A my jsme běžely domů.“

(Hana Jemelíková\*1936)

„Začnu od Říčanského potoka, který je dneska víceméně betonové koryto, kde jsme lovili raky a nosili jsme je domů. Pamatuju si na to, jak jsme šťourali do děr klacíkama a vždycky se chytil nějakej rak. Takže to nebyl jeden, byla jich spousta. Bohužel v době, kdy se začal stavět zimní stadion, tahle pohádka skončila.“

(Lenka Zajíčková\*1969)

„Bylo to blízko trati, toho mostu sebevrahů. Byly tam sečený svahy, tam jsem našel housenku lišaje pryšcovýho, ta bohatost byla neskutečná. Byl tam modrásek rozchodníkovej, vzpomenu si pak už jen na vikvicovýho, ale modrásků tam byla řada.“ (Jan Křeček\*1943)