Audio: Vzpomínky pamětníků

**Seznam:**

**Kořeny naší rodiny (téma č. 1)**

4.5a Čolci na Fialce (Dalibor André)

4.5b Koroptve a bažanti (Hana Dobrovodská)

4.5c O prarodičích ze Strašína (Marie Kheilová)

4.5d S kravičkama orat (Jaroslav Holý)

4.5e Starý selský rod (Bohumil Řehák)

**Polní cestou (téma č. 2)**

4.5f Kovárna, kráva a pole (Miloslava Tichá)

4.5g Pást bosi husy (Oldřich Schreiber)

4.5h Koroptve (Dalibor André)

4.5i Sedláci ze Smetanky (Jindřich Halaš)

4.5j Pasení koz (Jan Petříček)

**Výlet do minulosti (téma č. 3)**

4.5k Cesta do školy (Miloslava Tichá)

**Pole patří všem (téma č. 4)**

Audio nahrávky Otcův pohřeb a Otcovo přání jsou dostupné z <https://www.pametnaroda.cz/cs/rehak-bohumil-1929>.

**Přepisy audionahrávek:**

**Kořeny naší rodiny (téma č. 1)**

4.5a Čolci na Fialce (Dalibor André)

„Tam byl takovej malej rybníček. Tam asi nějaký slepý rameno toho potoka zůstalo. Tam byla louže asi metr hluboká, tam jsme chodili na dafnie pro rybičky. 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, to tam už bylo pole. Ten pan zahradník Fiala, to se jmenuje Fialka podle něj, ten tam pěstoval zelí.“

4.5b Koroptve a bažanti (Hana Dobrovodská)

 „Co je dneska Penny, že jo, to bylo všecko keřovitý, tam bylo plno koroptví, bažantů. Když jsme se dozvěděli, a to už pamatuje i můj muž, kterej se sem vlastně přiženil nebo přistěhoval… Když jsme se dozvěděli, že to zničej, tak jsme to prostě skoro vobrečeli, protože jsme říkali, ta příroda jde normálně pryč… Silnice, tady silnice…“

4.5c O prarodičích ze Strašína (Marie Kheilová)

 „Jenom vím, že jsem byla na Strašíně v době, když se rozvorávaly meze a odváděl se dobytek z těch statků. To kvičení a bučení toho dobytka, když ho tahali z chlívů, to bylo příšerný. Babička seděla, modlila se, dědeček seděl, koulely se mu slzy… No a teď ten řev toho dobytka. Ale to nebylo to nejděsnější, protože krátce nato se samozřejmě JZD s nimi rozloučilo, dalo je do penze a mému dědečkovi dali sto

šedesát korun penze a babičce sedmdesát.“

4.5d S kravičkama orat (Jaroslav Holý)

„Ale byla to radost, po těch polích chodit a na těch polích tam dělat. Co mohlo bejt za krásnější práci než třeba si s kravičkama orat. Sice to šlo pomaloučku, ale bylo to vidět, jak ty brázdy se pokládaly, aby se neuhonily. Na souvrati se to nesmělo ušlapat. Sbíraly se pýry, dneska to ty stroje nahrnou ke straně a vostane to tam.“

4.5e Starý selský rod (Bohumil Řehák)

„Pocházím ze starého selského rodu, který žije v Lipanech od roku 1654. Můj první předek se narodil 1608. V Lipanech žijeme od tohoto roku až do roku 1953, kdy jsme byli pozavíraní – otec můj v Jáchymově a já u PTP. A byli jsme vystěhováni z Lipan ze statku a byly nám ukradeny i osobní věci, to znamená, že nám prokurátor zabavil i šatstvo, prádlo, boty, prostě byli jsme téměř nahý. A byli jsme vodstěhovaný na osadu Marianov u Český Lípy.“

**Polní cestou (téma č. 2)**

4.5f Kovárna, kráva a pole (Miloslava Tichá)

„No sedláci, jak měli ty dělníky, ti deputátníci, tak ti jezdili s koňma. V Nedvězím měl každej sedlák dva páry koní, tady třeba Corna jenom jeden. Některý taky (měli) krávy, jak jim rostly kopyta, to se muselo, on měl (tatínek) takovou… takhle se to štípalo. Ale to málo, nejvíc koně koval tatínek. A co bylo potřeba, brousil sekyry, motyčky třeba dělal, no, co bylo třeba. Ten první rok naši neměli krávu, až druhej rok si koupili krávu a zpachtovali si jako póle od sedláků, nejvíc vod toho Corny, od Pepíka. (…) Tam, jak byla ta cesta za hřbitovem, už tam není, tam měli pole Vlkovi a Šmejkalovi. Říkalo se tam V Doubí. Dneska je to směrem k nádrži. Taky měli propachtovaný pole (…) nad ouvozem nahoře, vlevo jak se jde od Jurečku. Pak jsme měli zpachtovaný Na Hraničkách, to děda koupil. (tazatelka: Tatínek pracoval v kovárně…). Maminka spíš chodila vorat, když bylo moc práce, tak maminka musela dělat tu zemědělskou práci vona.“

4.5g Pást bosi husy (Oldřich Schreiber)

 „Když byly husy a sklidilo se tady někde pole, tenkrát se to sekalo buď kosou, ale pozdějc, že jo, to už bylo hodně pozdějc, to byla ta vrstvovačka, vrstvová sekačka, taková, kde měli takhle ty ramena a druhý rameno, že to dělalo takový snůpky. Ty ženský chodily, takhle si udělaly povřísla a zatočily. A tak si naházely ten snůpek. Zatočily, votočily a postavily a dělaly panáky, že jo? Tak se dělaly panáky, jo. A na ty pole jsme chodili pást husy většinou. Ale to jsme chodili bosi furt. Tenkrát se chodilo boso, protože boty jsme měli, ale to se šetřilo, ale my jsme uměli chodit. No, kotníky jsme měli do krve, to nám tekla krev třeba taky. Ale my jsme se naučili chodit, že jsme takhle tu nohu šoupli vždycky. Když to bylo strništěm. To nejde šlápnout, to byste si úplně rozbila nohu. Takže se šoupaly takhle, prostě kopaly nohy…“

4.5h Koroptve (Dalibor André)

 „Tady bylo pole, jak je Komenskýho náměstí, tam jsme je honili, když mi bylo tak osm, to jsem dostal nový lyže, tak jsme tam honili koroptve. Tam bylo hejno asi dvaceti koroptví.“

4.5i Sedláci ze Smetanky (Jindřich Halaš)

 „To město Říčany byla vlastně vesnice s náměstím. Kousíček od náměstí byl velkej statek Kyselů, před ním byl ještě malý domeček, pidi domeček, tam byla kovárna… To já už nepamatuju jako kovárnu, ale chodil jsem kolem toho do školy. Smetanka, ulice, no to byla typická taková vesnická ulice. Tady na rohu, 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! No ten šíleně smrděl, jo? Tam se jako zrychleným krokem procházelo. 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, cokoli se takhle dalo, tak to bylo takzvaně propachtovaný, všechno někdo vyžínal, sušil…“

4.5j Pasení koz (Jan Petříček)

„To je asi jedna z lokalit, která se zachovala jako z tý doby, protože ty stráně tehdy ti vechtři, jak se jim říkalo, ty strážní domky, jak je u šraňků taky tam, nebo jestli tam ještě je, já nevím, tak ti většinou měli kozu a oni měli právě právovysekávat tu trávu, jo, podle tý trati, tak aby to bylo přehledný, jo prostě, takže tam to vysekávali, no. (tazatelka: Ale teď mě zaujalo, jak jste říkal, že tam ten vechtr, když měl kozu, nepamatujete si, jestli to i vypásali těma kozama nějak?) To moh´dělat třeba na tý druhý straně, tam to bylo větší, že jo, ten pás. Musel tam v tom případě zarazit kolík a přivázat ji. (tazatelka: Kolík, jasně.) Takhle se to dělalo. 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, jo, pro nás. Dneska to děti neznají. Tady na tý jedný fotce, tak tam vidíte žáka, že je bos, při tom fotografování normálně je bos. Chodili do školy. Já si nedovedu představit, že do školy chodili třeba ze Světic, z těch vesnic vokolo. To až ze Březí, jo, vodtamtaď, z okolních vesniček, to všechno chodilo prostě pěšky do Říčan. Oni museli minimálně o hodinu vyjít, že jo.“

**Výlet do minulosti (téma č. 3)**

4.5k Cesta do školy (Miloslava Tichá)

„Od 6. třídy jsem chodila z Pacova do Říčan do měšťanky, v létě jsem

jezdila na kole. Na náměstí, jak je tam ta studna, byla úschovna kol.“