Dopisy z Francie – (č.7/1935)

První dojmy z vyučování.

St.Germain, 9.října 1935

Drazí,

srdečné díky za mamčin dopis i za noviny, Pestrý týden i „Bechyňské Šejdrem“ mi přišly velmi vhod.

My jsme tedy konečně začly s učením, škola nám vypukla v pátek. První rozdíl mezi naší školou a francouzskou je, že tu vůbec nemají stálou třídu ani třídního, každý den ráno se jdeme podívat na chodbu na rozvrh, v které třídě jsme a stěhujeme se po každé hodině. Třídy jsou tu moc světlé, mají z obou stran okna, když ne ven, tedy aspoň na chodbu. Místo lavic máme židle a žádné přihrádky na učení, takže aktovky leží na zemi. Když se profesorka něco ptá, tak se nikdo nehlásí, ale řekne to prostě v lavici ta, která to ví a tím se stává, že mluví sborově celá třída. Nás je celkem 35, ale na franštinu chodíme se seconde B, takže je nás asi padesát. Zatím znám jménem jen tři profesorky : Bourgin na matiku, která je podobná tetě Máně z Podbořan, moc příjemná a pěkně je jí rozumět ; algebra je tu zatím hodně lehká, jen prý geometrické problémy dají často hodně práce,jak říkají premierky. Na dějepis a zeměpis máme Mlle Guerby, moc starou, šedivou a brýlatou s chraptivým jednotvárným hlasem ; bere se tu dějepis moc podrobně a zábavně, za celý tenhle rok probereme jen 17. a 18. století a máme na to moc tlustou knížku. Na chemii a fysiku máme Mme Brisset, která velmi pomalu a pečlivě vše vyslovuje, začínáme prvním rokem chemii i fysiku, tedy zatím ty nejjednodušší věci, ale je to moc zajímavé, budeme také samy dělat pokusy, v pátek máme první hodinu praktika. Pak máme latinu, mladší profesorku, snědou, mírně namalovanou, která se stále jen usmívá, vtipkuje a nechává nás dlouho hádat, když něco nevíme, ale mluví hrozně moc rychle a mimo to tu vyslovují latinu úplně po francouzsku, takže nám dá práci poznat, co je to žentes, ytor, oc tampys atd. Na franštinu máme zrzavou vysokou profesorku, která moc dojemně nám předčítá lyrické básně, je to asi její vášeň. Jiné předměty jsme neměly. Třikrát týdně máme na češtinu, dějepis a také francouzskou gramatiku prý s námi bude probírat. Na piano se přihlásím v nejbližší době, neměla jsem dříve a čas a chtěla jsem se nejdříve informovat. Tedy cena je hodně vysoká : 30 – 40 franků za hodinu a mimo to asi 60 franků za trimestr na cvičení. - Profesorku už mám vybranou, učila prý několik Češek a byly s ní spokojeny. - Náš denní program je stejně stále pravidelný, volnosti máme málo, ale už jsem si na to úplně zvykla, ani mi to nepřijde, že bych si někdy potřebovala vyjít ven sama , bez štrůdlů. V samotném městě by ani nemělo cenu se procházet, je to takové špinavé vzdálenější předměstí Paříže, na kterém není nic, než ten zámek a pak prý ta terasa, na kterou se půjdeme podívat v neděli s drem Kupkou. Minulou neděli jsme byly s jednou surveillantkou na krásném výletě ve Versailles. Prohlídly jsme celý zámek, je úplně nádherný, všude zrcadla, obrazy, sochy a sklo. Ludvík čtrnáctý na každém rohu, na nábytku, na stěnách a všude. Ohromný byl také sál „des Batailles“, kde jsou po obou stranách obrazy všech možných bitev, tam je samozřejmě zase všude vidět Napoleona. Pak jsme byly v parku, který je moc pěstovaný pečlivě, plný basénů a vodotrysků, které ten den byly všechny puštěny, protože byla slavnost tzv. „Velkých vod“, která bývá jen asi pět nedělí v letních měsících. Byla tam tedy všude spousta lidu, jak v zámku, tak i v parku a ve městě. Nejvíce ze všech zahradních pavilonků se nám líbil malý Trianon, který je stavěn jako miniaturní stateček nebo mlýn, nebo něco takového. Večer v sedm hodin začala vlastní slavnost, všichni se shromáždili u jednoho velkého basénu a při vojenské hudbě se poštěly barevné fontány a ohňostroje.bylo to ohromně krásné, trvalo to plnou hodinu a každou chvilku se měnily barvy a po každé byly docela jiné než ty předtím a po každé stejně hezké. Jednou všechno rudé, hned na to v denním světle, pak zelené a fialové, zase měňavé, pak zase lítaly rakety nejrůznějších druhů. V půl desáté jsme přijely do St.Germain, autobusem, který po cestě dvakrát na chvilku vypověděl, protože jsme na něj byly asi moc těžké, on je zvyklý na čtyřicetikilové Francouzky. Paní podřiditelka nám dala ještě čokoládu a pak jsme spaly až do tři čtvrtě na osm, protože se tady mění čas, na podzim se posune o hodinu zpět a na jaře o hodinu napřed.

Moc a moc pozdravů a pus taťkovi, babičkám,Míně, Eňovi a mamce

posílá

Vaše Hanka

Pí vrchní srdečně děkuji za pozdravy a posílám jí také uctivý pozdrav.