St.Germain, 26.října 1935

Starosti s praním prádla, první lekce na piano...

Drazí,

včera došel mamčin dopis, odpovídám tedy tentokrát hned, abyste neměli starost. Posledně jsem se totiž ke psaní nemohla dostat, měla jsem totiž hodně práce. V etudě smíme psát dopisy jen ve čtvrtek a v neděli a v dortoiru jsem měla tenhle týden práci s přešíváním čísel na prádlo. Dověděla jsem se totiž, že mám stipendium od francouzské vlády, která nehradí praní. Musela bych tedy platit nějakých 100 franků měsíčně za prádlo, což je zbytečně moc. Dávám si tedy prát s Kretou Tischlovou a našila jsem všude 56. Nejvíc práce mi na tom dalo párání všech čísel a monogramů,, byly všechny strašně pečlivě vyšité, že mi jich bylo docela líto. Ještě nemám vše hotovo, ale nejdůležitější věci jsou již přešity. Na ložním prádle nechám monogramy, protože si jich tu moc nevšímají, na kapesníkách také, a bílá čísla přešiji těmi červenými. Češky tady dělají tenhle „švindl“ s prádlem už od nepaměti a prostě prý řeknou, že perou ve městě, když se jich někdo ptá, jak to, že nemají žádné prádlo.

Včera jsem měla první hodinu na piano a bylo to moc hezké. Ta profesorka je asi Ruska, ale mluví dobře francouzky, je moc příjemná a hodná. Říkala mi hned, že mě bude zároveň opravovat franštinu, vyžádala si Vaši adresu, že Vám bude psát, a říká, že má Čechy moc ráda. Myslí, že jsem ohromně muzikální, ale já jsem jí to zatím nevyvracela. Zatím mě učila držení ruky, já jsem jí hrála Andílka a ona mně něco moc hezkého, jako příklad správné hry. Příště mi přinese nějaké noty a budeme hrát v bytě paní ředitelky, což je velká čest. ( pí. řiditelka se ovšem bude snažit být v tu dobu co nejdále od piana.)

Divila jsem se, že u Vás už tak brzo začal padat sníh. Tady je ještě celkem dost hezky, dnes je krásný slunečný den. Některý den je tu však už hodně zima, modrý kabát mi přijde právě vhod. Tady bych byla snad i bez něj nějak zimu prochodila, ale o vánocích bych se bez něj v Paříži asi neobešla.

Ty večerní šaty jsou úplně zbytečné, na vyslanectví můžeme jít v jakýchkoliv svátečních, myslím, že ani žluté tu neobléknu.

Panu prof. Hubičkovi už jsem lístek poslala asi před čtrnácti dny a prof. Neubaerovi zaprvé myslím, že je úplně zbytečné psát, protože je mu to jedno a zadruhé se obávám, že bych to psaní nesložila, protože jsem podobné nikdy nepsala a nevím, co by ho tady mohlo zajímat.

Ve škole už nás začínají vyvolávat, hlavně z latiny a z matiky, z ostatního se tu celkem skoro vůbec nevolá a když už někdo je vytažen, tak mu kantorka nakonec hezky poděkuje, že jí laskavě odpovídal na otázky ( nebo taky ne).

Zítra se tedy chystáme do Paříže, v pondělí budeme mít oslavu s drem Kupkou, asi hodinovou přednášku nám bude držet, školu však máme celý den. Zato Dušičky nám přijdou i se čtvrtkem na čtyři dni, možná, že pojedeme aspoň na den ještě jednou do Paříže a ostatní dny proučíme a prochodíme na terase.

Mockrát všechny líbá

Vaše Hanka