Vzpomínky na cestu ze školy

***Z literatury: začátek 20. století***

*Cestou ze školy jsem vylezla na jabloň, abych se podívala do hnízda. Byla tam modrá vajíčka. Vedle jabloně je stará studna, není v ní ani kapka vody. Napadlo mě, že bychom si mohli zahrát na biblický příběh „Josefa ve studni“. Nejraději bych byla Josef sama, ale moje sestra Líza by určitě nezvládla být zároveň obchodník s otroky a Josefovi nehodní bratři. Takže jsem postavila do studny žebřík a Líza po něm slezla na dno. Zapíchla jsem vedle studny cedulku „Pěkný malý otrok na prodej“. Dostala jsem na Lízu vztek za to, že ukousla včera hlavu mému čokoládovému panáčkovi, a nechce se omluvit. Tak jsem ji tam nechala a šla chytat okouny k řece. Když jsem se vrátila, Líza byla fuč. Na cedulce bylo dopsáno: „Tohoto otroka jsem koupil za pětník – Sulejmán, obchodník s otroky“. Na zídce byl opravdu pětník. Byla jsem tak zoufalá, že jsem chtěla odejít do lesů a nikdy se nevrátit k rodičům.*

*(Astrid Lindgrenová: Madynka; upraveno)*

*Cestou ze školy jsem dostal hrozitánskou chuť na Mlejnkovic hrušky. Přemluvil jsem tedy Mikeše, aby mi je natrhal. Šel napřed od Brabcovy meze, za zídkou Bubeníkovy sušírny si zul boty, potom se plazil trávou k hrušni a jak střela vylezl nahoru. Šel jsem za ním a trochu jsem kulhal, jako bych si zabodl trn do nohy. Pod hrušní jsem se svalil do trávy. Starý pantáta Mlejnek stál u plotu za košatým černým bezem a pozoroval, co se bude dít. Já jsem se ani nehnul, jen jsem potichu zavolal: „Utrhni nějakou hrušku a hoď mi ji k ruce!“*

*(Josef Lada: Mikeš; upraveno)*

*Cestou do školy jsem prošel bos blátem a pan učitel huboval. Pan učitel toho, kdo měl nohy hodně špinavé, poslal s dvěma strážci k potoku., aby si je umyl. Jednou se tam taková trojice pustila do hraní špačka, a když se nevrátila ani za hodinu, poslal pro ni jiné dva školáky. Je známo, že špačka je možno hrát i v pěti, a tak pan učitel marně očekával všech pět. Odpolední vyučování se trochu protáhlo, než to všechno přísný pan učitel zmydlil na jednu hromadu.*

*(Josef Lada: Dětem; upraveno)*

*Cestou ze školy jsem chodil bos, sotva na jaře slezl sníh. V zemi sotva trochu vyschlé hloubili jsme důlky, hráli o fazole a vyhřívali se na sluníčku. Když vyschla náves nebo kopeček za Šobrovým stavením, hned tu hoši mrskali koupené i samodílné káči, napalovali mičudu, hráli koťata, špačka, kokeše a všecky možné jarní hry. A sotva jsme trochu užili jarních her a radovánek, už nám také nastávaly první práce a povinnosti. Musil jsem chodit na trávu malým housátkům. Jen housata trochu povyrostla, vozil jsem je v nůši na trakaři za ves na malý palouček k potoku. Postavil jsem si tam vodovod z bezových trubek, abych mohl zavodňovat malou zahrádečku plnou žlutých pampelišek a blatouchů.*

*(Josef Lada: Dětem; upraveno)*

*Cestou ze školy jsem se těšil na pastvu. Ráno jsem vstával v pět, abych napásl krávy, než půjdu do školy. Při ranní pastvě nebylo možno si hrát pro množství rosy. Jakmile se na kopci objevily děti z Lensedel, musili jsme hnáti domů, abychom se také nasnídali a připravili do školy. Všechno jsme si vynahradili odpoledne. Na potoce jsme vytahovali balvany. Hned jsme měli rybníček, v létě na koupání, plavení dobytka, a zase to bylo moře, po němž se proháněly loďky, vyřezané z borové kůry s papírovou plachtou. Rád jsem pásal, ale raději bych se byl někdy dosyta dospal. Od pastvy jsem nebyl osvobozen ani v neděli, o pouti či o posvícení.*

*(Josef Lada: Dětem; upraveno)*

*Cestou ze školy jsem se těšil na pastvu. Na podzim se všude na polích pilně pracovalo. Vybíraly se brambory, dobývaly se řepy. Na rovných lukách hoši pálkou napalovali mičudu, nebo hráli dudka. Děvčata hrála „Elišku pyšnou“ a „kolo mlýnské“. V lesích jsme si hráli na myslivce nebo na indiány, dokud se nepřihnal rozkacený hajný se sukovicí. Navečer jsme spoléhali na to, že naše krávy Straky a Plavky najdou samy cestu domů. Jednou jsem přišel domů, ale naše tři krávy tam nebyly. Hledal jsem je při měsíčku v lese, prodíral se hustým křovím a smrčím, padal přes kameny a kořeny. I do ok nalíčených pytláky jsem se chytil. Pro veliký strach jsem ani necítil bolest. Tak jsem běhal po lesích asi dvě hodiny, až jsem naše milé kravky našel na mýtince. Spustil jsem radostí do pláče a krávy jsem zobjímal.*

*(Josef Lada: Dětem; upraveno)*

***Ze vzpomínek říčanských pamětníků: čtyřicátá až padesátá léta 20. století***

*Cestou ze školy jsem se vždycky v létě vykoupala a šla jsem domů do Světic. To byly samý louky. Slzičky Panenky Marie, kopretiny, jak jsme tomu říkali ještě bože. Fousy Jidášovy, jéžiš, jak to bylo… Víte, že já jsem to zapomněla? … Takový fialový… Takhle když jdu po loukách, tak jako koukám se, ale já už to nevidím. Zvonky modrý a takový, to jo, chrpy ještě v obilí to taky bylo. Já už jsem na těch lukách u toho Marvánku dlouho nebyla. Jako víte, že bych šla přes ty louky.*

(Karla Schickerová\*1939)

*Cestou ze školy jsem si všimla, že je rybník už zamrzlý. Byl to první led. Šla jsem bruslit a najednou se ten led začal houpat a šup, tam byly stavidla a tam jsem se probořila. Kluci Krešlovi přiběhli s ňákou tyčí a vytáhli mě ven. Pak jsem šla domů, bála jsem se, tak jsem šla vedle k tetě, tam jsem brečela. Pěkně jsem lhala. „Já jsem spadla do potoka a bojím se domů!“ Tak mě usušila. Pak jsem šla domů a druhej den, když jsem přišla ze školy, maminka povídá: „Ty jsi se topila v rybníce!“ Tady byl na rohu krám a hned tam to všichni věděli, že já jsem se topila v rybníce!*

(Miloslava Pangrácová\*1937)

*Cestou ze školy jsem na poli vídal koroptve. To, co je teď Komenskýho náměstí, tak to bylo pole. 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)

*Cestou ze školy jsem chodil okolo bývalé kovárny. Tadyhle kousíček od náměstí byl velkej statek Kyselů, před ním byl ještě malej domeček, pidi domeček, tam byla kovárna… Tady na rohu Smetanky, naproti Anežce, sedlák Bareš. Naproti u Linků měli krávu, dole ve Smetance Stehlík, sedlák, naproti měli kozla – to bylo šílený! Tamtudy se chodilo na ten Marvánek a ten puch! Ten šíleně smrděl. My jsme taky měli slepice, králíky ne, králíky jsme měli jenom chvíli, protože byl problém chodit na tu trávu, natož něco usušit. Protože všechny meze, tak to bylo takzvaně propachtovaný, všechno někdo vyžínal, sušil…*

(Jindřich Halaš\*1942)

*Cestou ze školy jsem chodila Olšanama a pak podél té stodoly, co je teď zbouraná. Když jsem šla v zimě ráno do školy, tak mi máma musela proházet cestu až skoro tam, jak je ta hala, ta ledová. Protože já bych se kvůli sněhu nedostala do školy. Rodiče postavili barák támhle v polích. Tam mezi lukama bylo říčanský korzo, tam byla nádherná pěšina k mostu a v neděli v létě se to tam netrhlo: kočárky, maminky… To se šlo do lesa. No, jenže pak přišel zas tamten režim, cesta se rozvorala, no a už to bylo, tak jak to bylo. Už to nebylo.*

(Věra Červená\*1926)

*Cestou ze školy jsem šla přes Černokosteleckou směrem ke koupališti Jureček. Od restaurace pak lesní cestou do kopce, dnes tak chodí obyvatelé „Pastelkova“. Poté jsme odbočili na lesní pěšinu, přibližně rovnoběžnou s dnešní Letní ulicí. Les byl hustý, po pravé straně byla hluboká rokle. Pěšina končila v dnešní Horní ulici, a tam už stála naše vila... Žádná autobusová doprava nebyla. Děti ze Strašína chodily po Černokostelecké tou cestou kolem fotbalového hřiště a tamtou cestou lesem. Ale nepřišlo nám to náročné. Prostě to jinak nešlo.*

(Jarmila Jiroušková\*1944)

*Cestou ze školy jsem se zastavila na náměstí. Tam jsme si hráli. Teď je to jakoby park, ten plácek před školou. Dřív tam nebyla ta lípa. Zeptali jsme se rodičů, jestli můžeme jít lítat ven. Na tom trávníku jsme si hráli: stojky, hvězdy, kotrmelce… No tak jsme se tam vyblbli. Jenže tenkrát lidi měli víc zvířat, takže někdo se dohod´ se školou, že si to tam poseká. Tak nás tam neradi viděli, že jsme jim to tam váleli, takže nás kolikrát odtamtud vyháněli.*

(Marta Hoffmannová\*1947)

*Cestou ze školy jsem chodil pěšky s kamarády. Když jsem přišel ze školy, šli jsme si hned hrát „do aleje“. Za naším a sousedními domy se rozprostíraly zahrady a pak alej javorů, dnešní Cesta svobody. Dál, 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, až k místu, kde vyrostly v sedmdesátých letech řadové domky, byly postaveny můstky. Tam jsme si taky chodili hrát. Na Fialku se chodilo sáňkovat a taky na lyže. Dole na rovince jsme hráli od jara do podzimu fotbal. Dneska, když vzniklo centrum pro volný čas Na Fialce, pokračuje ve využití, které místo dříve mělo.*

(František Křížek\*1932)

*Cestou ze školy jsem se mohl stavit každý den na Sokoláku. Byl otevřený, takže se tam mohly děti vyřádit. Bylo tam staré sokolské nářadí, kterému se říkalo kolovadlo a dneska už asi nikdo neví, oč šlo. Bylo to kolo, na kterém byly připevněny háky, uprostřed tyč. Kolovadlo se točilo, na háky se uvázaly krátké špagáty a děti kolem toho skákaly. Držely se špagátů, odrážely se a točily tím kolem. Dítě tam mohlo být i samo, ale ve větším počtu bylo samozřejmě víc legrace. Buď jsme skákali rovně, nebo jsme se odráželi. Kolo se točilo, proto tedy kolovadlo.*

(František Křížek\*1932)

*Cestou ze školy jsem zjistil, že nám utekly kozy. Někdo asi nechal otevřená vrata do ulice. Dostaly se ale jen na nejbližší křižovatku. Zahnuly k domu U Sojků (dnes je v něm hračkářství), odkud ucítily laskominy. Kdysi tam bývalo zelinářství a před obchodem v bedničkách našly kozy šťavnatou pastvu. Byl to průšvih a maminka to musela urovnávat finančně. Utekly ještě několikrát, než jsme začali důsledně zavírat vrata.*

*(*Vladimír Čech\*1934)

*Cestou ze školy jsem nešel nikdy sám. Kluky ze třídy to k nám táhlo, poněvadž jsme měli zvířata. Ve stodole jsme skákali do slámy, na půdě do sena, dělali jsme kotrmelce na oji od vozu. To bylo vyžití! S kamarádem Tomášem Hoftou jsme vymysleli plán. „Heleď, my tady máme koně, já to doma projednám, budeme vozit děti. Je to hodnej, starší kůň. No a přivedeme ještě kozu nebo jiné zvíře…“ Rozhlásili jsme, že u Čechů bude cirkus. Udělali jsme lavičky, jenom z prken a špalků, přišlo deset nebo patnáct dětí s maminkou. Kdo chtěl, povozil se na koni, pohladil si ovečku. Byly to děti z rodin, kde neměli hospodářství, ze zvířat byly nadšené. Jednou jsme s dvojčaty Jirkou a Mirkem Černíkovými zkoušeli tajně jízdu na praseti. Spadl jsem a dost si odřel nohu. Bál jsem se jít domů a rodiče Černíkovi mě ošetřili. Bylo to zrovna den předtím, než měl proběhnout náš cirkus. Ale na nic se nepřišlo a cirkus se konal.*

(Vladimír Čech\*1934)

*Cestou ze školy jsem chodil zadem a místo na oběd jsem si šel hrát s kůzletem. To patřilo takové babičce, co bydlela tam v odbočce, co je teď ta vinotéka. 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)

*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. Tady, co byla Gajdovka, tam se hodně dařilo třešním. Nad myší dírou, jak jsou ty schody, tam měl pan Černý kiosek s ovocem. Ten měl sad tam vzadu u těch obchodů, jak je Billa, a tam jsme chodili s Luborem Černým spolu česat pro obchod.*

(Jan Petříček\*1927)

*Cestou ze školy chodily děti bosy.* Já si nedovedu představit, že do školy chodili třeba ze Světic, z těch vesnic vokolo. To až ze Březí, z okolních vesniček, to všechno chodilo prostě pěšky do Říčan. Oni museli minimálně o hodinu dřív vyjít, že jo.

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)

*Cestou ze školy jsem chodil přes Kavčí skálu. To se šlo kolem Gajdovky, tedy vily toho generála Gajdy, a pak už byly jenom pole. Teprve před válkou tam postavili asi tři baráky tam u „mostu sebevrahů“, k lomu, tam co je teď domov důchodců. Tam jsme si hráli, lidi tam zahazovali různý krámy. Jak je tam mateřská škola, tam byla Višňovka, tam jsme chodili v zimě na lyže. Když jsme pospíchali ráno do školy, tak jsme šli po Bejkovce a pak Bezručovkou, tam nebyla silnice, to byla jen pěšina a škarpa*.

(Jaroslav Skala\*1932)

*Cestou ze školy jsem trhal tašky lupení pro paní Čechovou. Ona chovala husy. Když jsem jí to přines, tak mi namazala chleba. Já jsem v životě takovej chleba, silnej s takovým bílým sádlem, neviděl. Za války i po válce byly potravinový lístky. My byli kluci hladoví, svačiny jsme neměli. Někdy mi Míla Čechů dával kousnout. Chodili jsme vypomáhat k sedlákům: Fišerovi, Najperkovi, Němečkovi, a za to jsme dostávali brambory*.

(Oldřich Schreiber\*1932)

*Cestou ze školy jsem chodil bos. Boty jsme sice měli, ale to se šetřilo. No, kotníky jsme měli do krve. Ale my jsme se naučili chodit, že jsme takhle tu nohu šoupli vždycky, když to bylo strništěm. A na ty pole jsme chodili pást husy, na podzim. To byly tady všude stromy v těch alejích do Voděrádek, na ty my jsme lezli. Tady byly stromy před každým barákem, my jsme třeba před barákem měli hrušku smolnici.*

(Oldřich Schreiber\*1932)

*Cestou ze školy jsem se těšil, až půjdeme pást kozy. 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)

*Cestou do školy jsme obyčejně čekali u pacovského hřbitova, kdy začnou houkat sirény nálet, abysme nemuseli do školy… Bylo to v době válečný, a protože se v tu dobu chodilo i na dvousměnné vyučování, tak jsme šli na odpolední vyučování. Chodil jsem do obecné školy ve Slušticích a po vychození obecné školy v 5. třídě jsem šel do měšťanské školy v Říčanech. V létě jsme vesměs jezdili na kole a v Říčanech na náměstí, kde je dneska tržiště, stála velká úschovna kol.*

(Jaroslav Holý\*1933)

*Výběr pro tisk pro 3. třídu – větší písmo, bez autora textu*

Cestou ze školy jsem dostal hrozitánskou chuť na Mlejnkovic hrušky. Přemluvil jsem tedy Mikeše, aby mi je natrhal. Šel napřed od Brabcovy meze, za zídkou Bubeníkovy sušírny si zul boty, potom se plazil trávou k hrušni a jak střela vylezl nahoru. Šel jsem za ním a trochu jsem kulhal, jako bych si zabodl trn do nohy. Pod hrušní jsem se svalil do trávy. Starý pantáta Mlejnek stál u plotu za košatým černým bezem a pozoroval, co se bude dít. Já jsem se ani nehnul, jen jsem potichu zavolal: „Utrhni nějakou hrušku a hoď mi ji k ruce!“

Cestou do školy jsem prošel bos blátem a pan učitel huboval. Pan učitel toho, kdo měl nohy hodně špinavé, poslal s dvěma strážci k potoku, aby si je umyl. Jednou se tam taková trojice pustila do hraní špačka, a když se nevrátila ani za hodinu, poslal pro ni jiné dva školáky. Je známo, že špačka je možno hrát i v pěti, a tak pan učitel marně očekával všech pět. Odpolední vyučování se trochu protáhlo, než to všechno přísný pan učitel zmydlil na jednu hromadu.

Cestou ze školy jsem chodil bos, sotva na jaře slezl sníh. V zemi sotva trochu vyschlé hloubili jsme důlky, hráli o fazole a vyhřívali se na sluníčku. Když vyschla náves nebo kopeček za Šobrovým stavením, hned tu hoši mrskali koupené i samodílné káči, napalovali mičudu, hráli koťata, špačka, kokeše a všecky možné jarní hry. A sotva jsme trochu užili jarních her a radovánek, už nám také nastávaly první práce a povinnosti. Musil jsem chodit na trávu malým housátkům. Jen housata trochu povyrostla, vozil jsem je v nůši na trakaři za ves na malý palouček k potoku. Postavil jsem si tam vodovod z bezových trubek, abych mohl zavodňovat malou zahrádečku plnou žlutých pampelišek a blatouchů.

Cestou ze školy jsem se těšil na pastvu. Ráno jsem vstával v pět, abych napásl krávy, než půjdu do školy. Při ranní pastvě nebylo možno si hrát pro množství rosy. Jakmile se na kopci objevily děti z Lensedel, musili jsme hnáti domů, abychom se také nasnídali a připravili do školy. Všechno jsme si vynahradili odpoledne. Na potoce jsme vytahovali balvany. Hned jsme měli rybníček, v létě na koupání, plavení dobytka, a zase to bylo moře, po němž se proháněly loďky, vyřezané z borové kůry s papírovou plachtou. Rád jsem pásal, ale raději bych se byl někdy dosytadospal. Od pastvy jsem nebyl osvobozen ani v neděli, o pouti či o posvícení.

Cestou ze školy jsem se těšil na pastvu. Na podzim se všude na polích pilně pracovalo. Vybíraly se brambory, dobývaly se řepy. Na rovných lukách hoši pálkou napalovali mičudu, nebo hráli dudka. Děvčata hrála „Elišku pyšnou“ a „kolo mlýnské“. V lesích jsme si hráli na myslivce nebo na indiány, dokud se nepřihnal rozkacený hajný se sukovicí. Navečer jsme spoléhali na to, že naše krávy Straky a Plavky najdou samy cestu domů. Jednou jsem přišel domů, ale naše tři krávy tam nebyly. Hledal jsem je při měsíčku v lese, prodíral se hustým křovím a smrčím, padal přes kameny a kořeny. I do ok nalíčených pytláky jsem se chytil. Pro veliký strach jsme ani necítil bolest. Tak jsem běhal po lesích asi dvě hodiny, až jsem naše milé kravky našel na mýtince. Spustil jsem radostí do pláče a krávy jsem zobjímal.

Cestou ze školy jsem se vždycky v létě vykoupala a šla jsem domů do Světic. To byly samý louky. Slzičky Panenky Marie, kopretiny, fousy Jidášovy, jéžiš, jak to bylo… Víte, že já jsem to zapomněla? … Takový fialový… Takhle když jdu po loukách, tak jako koukám se, ale já už to nevidím. Zvonky modrý a takový, to jo, chrpy ještě v obilí to taky bylo. Já už jsem na těch lukách u toho Marvánku dlouho nebyla. Jako víte, že bych šla přes ty louky.

Cestou ze školy jsem si všimla, že je rybník už zamrzlý. Byl to první led. Šla jsem bruslit a najednou se ten led začal houpat a šup, tam byly stavidla a tam jsem se probořila. Kluci Krešlovi přiběhli s ňákou tyčí a vytáhli mě ven. Pak jsem šla domů, bála jsem se, tak jsem šla vedle k tetě, tam jsem brečela. Pěkně jsem lhala. „Já jsem spadla do potoka a bojím se domů!“ Tak mě usušila. Pak jsem šla domů a druhej den, když jsem přišla ze školy, maminka povídá: „Ty jsi se topila v rybníce!“ Tady byl na rohu u Mlejňáku krám a hned tam to všichni věděli, že já jsem se topila v rybníce!

Cestou ze školy jsem chodil okolo bývalé kovárny. Tadyhle kousíček od náměstí byl velkej statek Kyselů, před ním byl ještě malej domeček, pidi domeček, tam byla kovárna… Tady na rohu Smetanky, naproti Anežce, sedlák Bareš. Naproti u Linků měli krávu, dole ve Smetance Stehlík, sedlák, naproti měli kozla ̶ to bylo šílený! Tamtudy se chodilo na ten Marvánek a ten puch! Ten šíleně smrděl. My jsme taky měli slepice, králíky ne, králíky jsme měli jenom chvíli, protože byl problém chodit na tu trávu, natož něco usušit.

Cestou ze školy jsem chodila Olšanama a pak podél té stodoly, co je teď zbouraná. Když jsem šla v zimě ráno do školy, tak mi máma musela proházet cestu až skoro tam, jak je ta hala, ta ledová. Protože já bych se kvůli sněhu nedostala do školy. Rodiče postavili barák támhle v polích. Tam mezi lukama bylo říčanský korzo, tam byla nádherná pěšina k mostu a v neděli v létě se to tam netrhlo: kočárky, maminky… To se šlo do lesa. No, jenže pak přišel zas tamten režim, cesta se rozvorala, no a už to bylo, tak jak to bylo. Už to nebylo.

Cestou ze školy jsem chodil pěšky s kamarády. Když jsem přišel ze školy, šli jsme si hned hrát „do aleje“. Za naším a sousedními domy se rozprostíraly zahrady a pak alej javorů, dnešní Cesta svobody. Dál, 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, až k místu, kde vyrostly v sedmdesátých letech řadové domky, byly postaveny můstky. Tam jsme si taky chodili hrát. Na Fialku se chodilo sáňkovat a taky na lyže. Dole na rovince jsme hráli od jara do podzimu fotbal. Dneska, když vzniklo centrum pro volný čas Na Fialce, pokračuje ve využití, které místo dříve mělo.

Cestou ze školy jsem nešel nikdy sám. Kluky ze třídy to k nám táhlo, poněvadž jsme měli zvířata. Ve stodole jsme skákali do slámy, na půdě do sena. S kamarádem Tomášem Hoftou jsme vymysleli plán. „Heleď, my tady máme koně, já to doma projednám, budeme vozit děti. Je to hodnej, starší kůň. No a přivedeme ještě kozu nebo jiné zvíře…“ Rozhlásili jsme, že u Čechů bude cirkus. Udělali jsme lavičky, jenom z prken a špalků, přišlo deset nebo patnáct dětí s maminkou. Kdo chtěl, povozil se na koni, pohladil si ovečku. Byly to děti z rodin, kde neměli hospodářství, ze zvířat byly nadšené.

Jednou jsme s dvojčaty Jirkou a Mirkem Černíkovými zkoušeli tajně jízdu na praseti. Spadl jsem a dost si odřel nohu. Bál jsem se jít domů a rodiče Černíkovi mě ošetřili. Bylo to zrovna den předtím, než měl proběhnout náš cirkus. Ale na nic se nepřišlo a cirkus se konal.

Cestou ze školy jsem chodil zadem a místo na oběd jsem si šel hrát s kůzletem. 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.

Cestou ze školy jsem chodil bos. Boty jsme sice měli, ale to se šetřilo. No, kotníky jsme měli do krve. Ale my jsme se naučili chodit, že jsme takhle tu nohu šoupli vždycky, když to bylo strništěm. A na ty pole jsme chodili pást husy, na podzim. To byly tady všude stromy v těch alejích do Voděrádek, na ty my jsme lezli. Tady byly stromy před každým barákem, my jsme třeba před barákem měli hrušku smolnici.

Cestou ze školy jsem se těšil, až půjdeme pást kozy. 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.