Το 19….κάθε πρωί έπαιρνα τον δρόμο του σπιτιού μου να φτάσω στο Σχολείο…μικρό παιδί φορτωμένο με την τσάντα πέρναγα…..

Ιδέες και μόνο είναι όλα αυτά δεν υπαγορεύουν. Ο καθένας έχει τις δικές του μνήμες, αυτές πρέπει να ακουστούν. Προσωπικές αφηγήσεις, ανθρώπων που έζησαν κι αγάπησαν την πόλη, πορεύτηκαν στους δρόμους της και συνεχίζουν να πορεύονται !

Παππού θυμάσαι τον δρόμο μας όταν ήσουν παιδί, θυμάσαι κάτι, πότε ποιος,τι;

Θυμάμαι κινηματογράφους , θερινούς, χειμερινούς στη Χαροκόπου, στη Δημοσθένους, στη Θήσεως…..

Θυμάμαι παιχνίδια στον δρόμο που είχε ένα αυτοκίνητο όλο κι όλο παρκαρισμένο….

ΙΔΕΕΣ !

Θυμάμαι, Απόκριες στην Καλλιθέα, Ανάσταση ή του Άη Γιάννη τις φωτιές…….

Θυμάμαι την ψησταριά του Νότη και το καφενείο του Πλάτανου, το Μικρό Άριστο, το γαλακτομπούρεκο της Παρασκευούλας……