Využití krajiny na Říčansku

ve 40.–50. letech 20. století

*Sad:*

*V Říčanech se pěstovaly především jabloně a třešně. Lidé je roubovali a stříhali, sklízeli ovoce ze žebříku, nebo přímo ze stromu. Děti chodily na ovoce, protože si žádné nemohly koupit. Někdy si přivydělávaly tím, že česaly ovoce na prodej.*

*Pastvina:*

*Kozy se pásly na okrajích cest a na náspech u trati (na pešuňcích). Krávy nebo husy chodily děti pást na louky, kde dorůstala otava po prvním kosení a usušení sena. Nebo je na podzim vodily na strniště, na sklizená pole.*

*Rybník:*

*Vodní plochy byly využívány pro chov ryb, nebo jako hasičské nádrže (např. na Fialce). Děti tu chytaly ryby, čolky nebo třeba nacházely škeble. Děti k rybníkům vodily husy (k Mlýnskému rybníku).*

*Potok:*

*Potoky tekly přímo městečkem, po deštích byly ulice často zaplavené (např. Olšany, prostor kolem potoka na Fialce). Děti chodily na raky a na střevle, stavěly si přehrady.*

*Louka:*

*Louky i malé luční pruhy přímo ve městě se pravidelně sekaly. Trávu potřebovali lidé pro králíky nebo pro kozy. Sušilo se seno. Děti si na lukách hrály, pletly věnečky z lučních květin a honily motýly.*

*Pole:*

*Na polích se pěstovalo hlavně obilí, brambory a cukrová řepa. Děti chodily po sklizni na klásky, běhaly bosé i po strništi, hrály si ve stohu. Na podzim na polích pásly husy a krávy a dělaly si ohníčky, pekly brambory. V zimě po polích děti lyžovaly, podle vzpomínek potkávaly hejna koroptví.*

*Zahrady:*

*Zahrady byly ještě v poválečných letech užitkové, lidé pěstovali ovoce a zeleninu, chovali slepice a králíky. Děti pomáhaly s péčí o zvířata a plely záhony.*